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Theme of this diploma thesis is preparation of project documentation for nursery  
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SEZNAM POUITÉHO ZNAENÍ  

S  initel pohltivosti 
B.p.v.  Balt po vyrovnání (výkový systém) 
BOZP  bezpenost a ochrana zdraví pi prácí 
c  rychlost zvuku 
°C  stupe Celsia 
cca  cirka 
cm   centimetr 
.  íslo 
SN   eská technická norma 
SN EN harmonizovaná eská technická norma 
dB  decibel 
DN  jmenovitý vnitní prmr potrubí 
DO  denní osvtlení 
Dmin  minimální initel denní osvtlenosti 
U  souinitel prostupu tepla 
EPS  expandovaný pnový polystyren 
f  frekvence  
FAST  fakulta stavební 
fy, fa  firmy, firma 
g  gravitaní zrychlení 
HL    Hutterer & Lechner 
hod.  hodina, hodin 
HTEA   jednoduchá odboka kanalizaního odpadního potrubí 
HTB    koleno kanalizaního odpadního potrubí 
HTR    redukce kanalizaního odpadního potrubí 
Hz Hertz 
K souinitel odtoku  
K korun eských 
KGB   koleno kanalizaního svodného potrubí  
KGEA   jednoduchá odboka kanalizaního svodného potrubí  
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KGR  redukce kanalizaního svodného potrubí 
l   litr 
l/s  litr za sekundu 
MÚ  Mstský Úad 
MJ   mrná jednotka 
M  mateská kola 
m  metr 
m2  metr tverení 
m3  metr krychlový 
mm  milimetr 
m.n.m.  metr nad moem 
MZÚ  místo zrakového úkolu 
NP  nadzemní podlaí 
obr.   obrázek 
Optim.  optimální 
os.   osob 
PE  polyetylén 
PTH   POROTHERM 
PÚ  pracovní úsek 
PVC  polyvinylchlorid 
pzn.  poznámka 
Qtot   celkový prtok odpadních vod  
Qa   nejmení mnoství vzduchu 
QD  výpotový prtok
QC   trvalý prtok odpadních vod  
QP   erpaný prtok odpadních vod  
Qtot  celkový prtok odpadních vod
Qww prtok odpadních vod  
s sekunda 
Sb.  sbírky 
SO  stavební objekt 
s.r.o.  spolenost s ruením omezením 
tab.   tabulka 
tl.  tlouka 
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TZB   technická zaízení budov 
U  souinitel prostupu tepla  
VB-TUO Vysoká kola báská - Technická univerzita Ostrava 
W/m2.K-1 jednotka souinitele prostupu tepla 






Diplomová práce je zamena na návrh vnitního vodovodu a kanalizace v objektu 
mateské a základní koly vetn eení nakládání s deovými vodami. V práci je objekt dále 
posuzován z hlediska denní osvtlenosti a bytová jednotka na proslunní. V práci  
je provedeno rovn posouzení koncertního sálu z pohledu stavební a prostorové akustiky.  
Práce dále zpracovává architektonicko-stavební eení celého objektu v rozsahu 
dokumentace pro provádní staveb v souladu se stavebním zákonem . 183/2006 Sb.[1], 
vyhlákou . 268/2009 Sb. [2], vyhlákou . 62/2013 Sb. [3], vyhlákou . 398/2009 Sb. [4]  






2.   STAVEBNÍ ÁST 
A. PRVODNÍ ZPRÁVA 
a) Identifikaní údaje 
Název stavby:  M A Z pro dti se zrakovým a sluchovým postiením  
Druh stavby:  novostavba 
Místo:   ulice Smetanova 1736, Kopivnice 742 21 
Kraj:   Moravskoslezský 
Katastrální úad: Nový Jiín 
Parcelní íslo:  1148 
Investor:  Msto Kopivnice, tefánikova 1163/12, Kopivnice 742 21 
Projektant:  Romana Jurková, Polní 1288, Kopivnice 742 21  
Dodavatel:  na základ výbrového ízení 
Dokumentace:  v rozsahu pro provádní staveb 
b) Seznam vstupních údaj
• Digitální mapové podklady  
• Výsledky zjiovacího terénního przkumu 9/2013 
• Geodetické zamení pozemku 
• Smlouva o dílo 
Na základ ádosti o stavební povolení bylo rozhodnuto o souhlasu s povolením 
výstavby Základní a Mateské koly na ulici Smetanov . p. 1736. V této vci byl 
rozhodovatelem stavební úad Msta Kopivnice se sídlem na ulici tefanikova 1136/12, 
Kopivnice 74221. Vyhotovení stavebního povolení bylo vydáno ke dni 2. 10. 2013 s íslem 
jednacího rozhodnutí 203/UPS/2013-10. 
Povolení bylo schváleno na základ projektové dokumentace pro provádní stavby 
zpracované dle vyhláky . 62/2013 [3], kterou vydalo Ministerstvo pro místní rozvoj  
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dle § 193 zákona . 183/2006 Sb. [1], o územním plánování a stavebním ádu (stavební 
zákon), ve znní zákona . 227/2009 Sb. a zákona . 350/2012 Sb.    
c) Údaje o území 
Rozsah eeného území 
Stavební parcela pro zbudování nového objektu veejné vybavenosti se nachází  
na území Msta Kopivnice, ve východní ásti Moravskoslezského kraje, cca 28 km jin  
od Msta Ostrava. Pozemek o rozloze 6 627 m2 je situován na jiním okraji Msta Kopivnice 
v zastavném území panelovou a individuální výstavbou. Výkový úrove terénu  
je ± 320 m.n.m B.p.v. 
Údaje o ochran území podle jiných právních pedpis
Stavební parcela se nenachází na území památkové rezervace, památkové zóny, 
zvlát chránném území ani v záplavovém území.  
Údaje o odtokových pomrech 
Na stavebním pozemku bude zízen vsakovací tunel od fy GLYNWED s.r.o.  
pro vsakování deové vody ze stechy objektu. Vsakovací tunel bude pepadem napojen  
do veejné stokové sít. Deová voda z bezprostedního okolí budovy bude samovoln
vsakovat pomocí drenáního systému zbudovaného souasn pi výstavb objektu.  
Údaje o souladu s územn plánovací dokumentací 
 Stavební pozemek je v územní plánovací dokumentaci Msta Kopivnice uren jako 
zastavitelný. Podklady byly poskytnuty úadem územního plánování, Msta Kopivnice. 
Údaje o dodrení obecných poadavk na vyuití územní 
Návrh výstavby vyhovuje vyhláce . 501/2006 Sb. o obecných poadavcích  
na vyuití území, ve znní pozdjích zákon, se souhlasem odboru územního plánování 
Msta Kopivnice dle § 193 zákona . 183/2006 Sb. [1], o územním plánování a stavebním 
ádu (stavební zákon, ve znní zákona . 227/2009 Sb. a zákona . 350/2012 Sb. Pozemek 
bude z vtí ásti zastavn a zbylá ást vyuívána k rekreaci a tlesnému pohybu dtí. 
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Údaje o splnní poadavk dotených orgán
Poadavky a vyjádení dotených orgán byly zaznamenány a zapracovány  
do projektové dokumentace. Zpracování projektové dokumentace probhlo v souladu  
se stavebním zákonem . 183/2006 Sb. [1], zákonem . 274/2001 Sb. [29], dále vyhlákou  
. 62/2013 Sb. [3] a vyhlákou . 268/2006 Sb. [2]. 
Seznam výjimek a úlevových eení 
Projekt stavby neuvauje s ádnými úlevovými eeními ani výjimkami. 
Seznam souvisejících a podmiujících investic 
K projektu stavby mateské a základní koly se nevztahují ádné podmiující 
investice. 
Seznam pozemk a staveb dotených provádním stavby  
Stavební parcela . 1148 
 Veejná komunikace, parcela . 1149 
 Obytný panelový dm, . p. 2092 
 Zástavba rodinných dom . p. 1255,1254 
d) Údaje o stavb
Novostavba Mateské a Základní koly (dále jen M a Z) bude souástí budov 
veejné vybavenosti Msta Kopivnice. Jedná se o speciální budovu pro vzdlávání pro dti 
s vadami zraku a sluchu. Objekt je een bezbariérov pro pohyb ák a veejnosti dle 
vyhláky . 398/2009 Sb. [4] o obecných technických poadavcích zabezpeujících 
bezbariérové uívání staveb. Objekt nespadá pod ochranu kulturní památkové pée, a tudí 
nepodléhá ani právním pedpism s nimi spojených. 
Navrhované kapacity stavby 
Zastavná plocha     1 363,70 m2 
Obestavný prostor     15 682,55 m3 
Uitná plocha      3 170,10 m2
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Poet funkních jednotek a jejich velikosti   
• M      486,72 m2
• Z     1707,54 m2
• Kuchyn s jídelnou a zázemím 408,02 m2
• Byt kolníka    93,40 m2
• Ubytování    4 74,42 m2
Poet ák
• M   18 dtí 
• Z  40 dtí 
Poet zamstnanc  34 osob 
Základní bilance stavby 
Poteby a spoteby médií a hmot 
  Prmrná poteba vody na den    5,2 m3/den  
  Prmrná denní produkce odpadních vod na den  18,4 m3/den 
Hospodaení s deovou vodou 
  Vsakování v míst spadu/pepad do kanalizace 
Produkované druhy odpad a emisí 
  Smsný komunální odpad 
  Biologický odpad z kuchyn
Tídný odpad (papír/plasty/hliník)  
Tída energetické náronosti budovy     C  
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Základní pedpoklady výstavby 
Zahajovacím datem stavebních prací bude v souladu nabytí právní moci stavebního 
povolení 2. listopad 2014. Pedpokládaný termín dokonení hrubé stavby je podzim 2015  
a termín úplného dokonení stavby je plánován na podzim roku 2016.  
Pedpokládaný postup výstavby 
• sejmutí ornice 
• výkopové práce 
• betoná základ stavby 
• výstavba nosné konstrukce a strop, vnitních zdí a schodit
• zdní píek, osazení výplní otvor
• pípojky, konené práce na fasád, pipravenost pro montáe 
• zpevnné plochy, chodníky a píjezdové cesty 
• zprovoznní objektu, revize, pedávka stavby pro uívání 
Orientaní náklady stavby 
Celková odhadovaná ástka pro realizaci stavby je cca 80 mil. K. Do výpotu byly 
zahrnuty vechny stavební materiály, vetn przkumných prací a zaízení stavenit. 
Souhrnný rozpoet za náklady na stavbu byl sestaven z hodnot veejn dostupných zdroj. 
Výpoet orientaní hodnoty navrhované stavby je doloen v píloze . 22 - Ekonomické 
zhodnocení stavby. 
e) lenní stavby na objekty a technická a technologická zaízení 
SO 01  budova koly 
SO 02  zpevnná plocha komunikací 
SO 03  zpevnná plocha hit
SO 04  vodovodní pípojka 
SO 05  elektrická pípojka NN 
SO 06  kanalizaní pípojka 
SO 07  vsakovací systém 




B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
a) Poadavky na zpracování dodavatelské dokumentace 
Dokumentace bude zpracována v rozsahu pro provádní stavby. Technické výkresy 
budou provedeny v souladu s SN 01 3420 [30] a SN 01 3450 [31]. 
b) Poadavky na zpracování plán bezpenosti a ochrany zdraví pi práci na staveniti 
Vichni pracovníci na staveniti budou seznámeni s pravidly  BOZP ped zahájením 
stavebních prací. Bude probíhat i pravidelné prokolování pracovník o BOZP v prbhu 
výstavby. Pi výstavb musí být dodren zákon . 361/2007 Sb. o zajitní podmínek 
bezpenosti a ochrany zdraví pi práci. Pi výstavb budou dodrovány doporuené 
technologické postupy jednotlivých výrobc. Ped zapoetím pracovní innosti s uritým 
nástrojem, náadím nebo strojním zaízením, bude jeho technický stav zkontrolován alespo
vizuáln. Stroje a strojní zaízení budou ovládány pouze osobami s danou zpsobilostí. 
Vechny osoby pohybující se na staveniti budou mít ochrannou pilbu. Osoby nepracující  
na staveniti navíc reflexní vestu. Pracovníci budou pi práci pouívat pedepsané osobní 
ochranné pomcky dle bezpenostních pedpis. 
Proti pádu z výky bude leení opateno zábradlím a pi pohybu ve výkách bez monosti 
vystavt zábradlí bude vyuit sedací úvazek a zajitné lano. Pi výkopových pracích budou 
stavební jámy vyznaeny páskou nebo pekryty devnými zábranami proti pádu. 
Po 4 hodinách práce bude následovat plhodinová pracovní pestávka. Místo první pomoci 
bude situováno do stavebního kontejneru v blízkosti doasného vjezdu na pozemek. Kadý 
úraz bude zaznamenán do stavebního deníku. Prostor stavenit musí být vybaven  
a dle poadavk výe zmínného zákona a v souladu s BOZP.  
c) Podmínky realizace prací  
Práce na staveniti bude probíhat v dob od 7:00 do 19:00 pouze v pracovních dnech. 
Stavenit bude opateno halogenovými lampami, lampy budou zhasínány v 19 hod. Osvtlen 
zstane pouze vstup na stavenit a skladovací kontejnery. 
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d) Zvlátní podmínky a poadavky na organizaci stavenit a provádní prací na n 
Oplocení pozemku 
Stavební pozemek bude opaten mobilním plotem s geotextílií se znakami zákazu 
vstupu na pozemek neoprávnným osobám. Výka doasného oplocení bude 2,5 m. Mobilní 
oplocení bude uchyceno v betonových patkách. Doasný vstup na pozemek bude proveden 
devnou uzamykatelnou bránou v návaznosti na doasnou komunikaci napojenou na 
veejnou komunikaci na ul. tramberská. Na oplocení vedle vstupu na pozemku bude 
umístna informaní tabule o budoucí stavb s datem zahájení a ukonení stavebních prací. 
Po dokonení staveních prací bude doasné oplocení odstranno. 
Doasné komunikace 
Doasné komunikace pro nákladní auta a stavební stroje budou vystavny 
z betonových panel o íce 4,5 m od veejné komunikace na ul. tramberská a po  
severozápadní roh plánovaného objektu tak, aby mohl mobilní jeáb obsluhovat celý objekt. 
Panely budou umístny na trkovém loi zrnitosti 16 a 64 mm o tl. 100 mm. Pro sníení 
pranosti budou píjezdové cesty na stavenit v suchých dnech kropeny vodou. Doasná 
komunikace bude po dokonení stavebních prací odstranna 
Výkopové práce 
Zemní práce budou provedeny firmou Zemstav-Navrátil, s.r.o. Skládka výkopové 
hlíny bude umístna na západní stran na pozemku pi oplocení. Odstranná vrstva ornice 
bude po dokonení stavby pouita na dokonení úprav povrchu pozemku. 
Leení 
Pro usnadnní práce bude k objektu pistavno rámové leení na celou výku 
stavebního objektu. Leení bude pronajato od fy Freisler se sídlem v Kopivnici. Doprava, 
montá i demontá bude provedena odbornou firmou.  
Doasné napojení technické infrastruktury 
Elektina bude odebírána z veejné sít z ul. tramberská. Pipojovací kabely budou 
vedeny v zemi do hlavní rozvodné skín s elektromrem na hran pozemku, a pak  
do stavebních kontejner a do mobilních elektrických rozvad. Vedení elektrických obal
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bude v ochranné trubce. Po dokonení stavebních prací bude zachována hlavní rozvodná skí
pro následné vyuívání.  
Stavební pozemek bude zásobován vodou z veejného vodovodu z ulice tramberská. 
Vodomr bude umístn v acht na hranici pozemku. Vodovodní pípojka bude provedena 
z plastových trub, vedena ve výkopu v hloubce 1 m pod povrchem terénu na trkovém loi. 
Po dokonení stavebních prací bude vodovodní pípojka zachována. 
Odpadní voda bude ze stavební parcely odvádna potrubím KG-SN 4, dimenze DN 125  
do veejné kanalizace na u. tramberská. Po dokonení stavebních prací bude kanalizaní 
pípojka zachována pro pozdjí vyuívání. 
Doprava a provoz stavenit
Za bezpenost dopravy na staveniti odpovídá stavbyvedoucí nebo jeho povený 
zástupce. Automobily se stavebním materiálem budou na stavební pozemek pijídt 
doasnou branou z ulice tramberská. Na veejné komunikaci bude umístno dopravní 
znaení upozorující na výjezd vozidel ze stavby. V míst vjezdu na stavební pozemek bude 
rychlost dopravních prostedk sníena na 10 km/h a pi výjezdu na veejnou komunikaci 
bude umístna dopravní znaení STOP.  
Parkovací místa pro zamstnance budou vyhrazena v tsné blízkosti stavebnímu pozemku. 
Pohyb materiálu po staveniti bude zajitn mobilním jeábem, stavebním výtahem, 
domíchávai, nákladními auty a runími koleky. 
Cesty pích komunikací na staveniti budou za nepíznivých klimatických podmínek 
zpevnny devnými prkny. Vechna místa kíení doasné komunikace a vedení 
inenýrských sítí, budou sít vedeny v chránice proti mechanickému pokození. 
Stavební kontejnery 
Na stavební parcele budou umístny stavební kontejnery pro pracovníky na staveniti, 
stavbyvedoucího, sanitární kontejner s hygienickým zázemím pro pracovníky a pi doasném 
vjezdu na stavenit bude umístna doasná vrátnice pro kontrolu vstupu osob a vjezdu 
automobil na stavbu. Stavební kontejnery budou umístny na zhutnném trkovém loi. 
Stavební kontejnery budou po dokonení stavebních prací odstranny.  
Odpad ze stavenit
Na pozemku budou umístny kontejnery pro shromadování stavebního odpadu. 
Stavební odpad bude tídn do kontejner na ocel, devo, elezobeton, a keramické zdivo. 
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Rovn bude umístn kontejner na komunální odpad. Roztízené suroviny budou následn
odváeny na recyklaci. Stavební odpad z vyích pater bude do kontejneru shazován pomocí 
potrubního shozu s textilním rukávem na jeho konci. Velké kusy budou dopravovány 
stavebním výtahem nebo stavební kladkou. 
Stavební materiál bude na stavebním pozemku skladován na místech jim urených. 
Skladovací plochy budou zpevnny a opateny betonovými panely. Sypké materiály budou 
skladovány v pytlích v uzamykatelných stavebních kontejnerech nebo v silech. Stavební 
náadí a runí elektrické náadí bude skladováno v uzamykatelném kontejneru.  
e) Ochrana ivotního prostedí pi výstavb
Pi výstavb dojde k mírnému zneitní vzduchu výfukovými plyny z automobil
pijídjících na stavbu. Vozy pi výjezdu ze stavenit budou itny. Stavební odpad bude 
tídn a skladován v kontejnerech k tomu urených a následn odváen k recyklaci.  
O stavebním odpadu se povede podrobná evidence. Odpad k likvidaci bude pedáván pouze 
oprávnné firm. Stavební odpad na pozemku nebude spalován. Budou provedena opatení 
pro zmírnní pranosti pi výstavb a to kropením doasných komunikací a geotextílií  
na konstrukci mobilního doasného oplocení. Pi výstavb musí být dodreno naízení vlády 
. 502/2000 o ochran zdraví ped nepíznivými úinky hluku a vibrací ve znní pozdjích 




C. SITUACE STAVBY 
Situaní výkres stavby s napojením na technickou a dopravní infrastrukturu je doloen 
ve výkresové dokumentaci, výkres . D. 1  01 Situace stavby,  v mítku 1:250. 





D. DOKUMENTACE OBJEKT A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH 
ZA	ÍZENÍ 
D.1. DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU 
D.1.1 Architektonicko-stavební ást 
a) Úel objektu 
Objekt M a Z je navren jako speciální vzdlávací zaízení pro dti s postiením 
zraku a sluchu. V budov je zajitna komplexní pée o dti s rznými stupni postiení. 
kolská budova rovn zajiuje stravování vech ák a ubytování pro áky základní koly. 
b)  Funkní nápl objektu 
Budova funkn zajiuje prostory k výuce, stravování, ubytování a dalí prostory 
k rozvíjení schopností a dovedností ák. Souástí je i bytová jednotka kolníka.  
c) Kapacitní údaje 
Poty osob pro M  
 9 ák s vadami sluchu  
 9 ák s vadami zraku 
 6 specializovaných pedagog 
Poty osob pro Z  
 20 ák s vadami sluchu 
 20 ák s vadami sluchu 
 8 specializovaných pedagog
Poty osob pro funkní celek kuchyn   
 6 kuchaek 
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Poty osob dalích zamstnanc
 kolník 




 4 vychovatelky  
Celkový poet osob v budov:   92 osob
d) Architektonické, výtvarné, materiálové a dispoziní eení  
Dispozin je celá budova uzpsobená rozliným provozním poadavkm na ást  
pro mateskou kolu a ást pro základní kolu. V prvním a druhém nadzemním podlaí v jiní 
ásti budovy je navrhováno celé zázemí M. Ve zbylé ásti 1.NP budovy se bude nacházet 
atna pro áky základní koly ve stedu dispozice, zázemí kuchyn s jídelnou na západní 
stran objektu, hudební sál a byt kolníka na východní stran a hygienické zázemí v severní 
ásti objektu. Celky M a Z budou propojeny spoleným hlavním vchodem, výtahem  
a schoditm. V prostoru vstupní haly bude umístna vrátnice a hygienické zaízení  
pro veejnost. 
Materiálové eení v objektu bude pizpsobeno vadám dtí pro jejich maximální bezpenost 
pohybu a orientace v budov. Povrchy budou z matných materiál vhodné barevné kombinace 
s povrchovou úpravou proti uklouznutí dle vyhláky . 398/2009 [4].  
Pro ást mateské koly jsou navreny v jiní ásti budovy v 1.NP a 2.NP denní místnosti, 
hygienické zázemí, atna, ajová kuchyka pro výdej jídel a kabinety uitel. V obou 
nadzemních podlaích je dispozice prostor pro M identická, pouze jinak barevn eená  
a uzpsobená vadám dtí. První nadzemní podlaí bude uzpsobeno vadám zraku, druhé 
nadzemní podlaí vadám sluchovým. 
V ásti budovy základní koly v druhém nadzemním podlaí se krom ty speciálních ueben 
bude nacházet sekretariát a editelna koly, kabinet uitelek, místnost asistent, dílna  
a herna a hygienické zázemí pro áky i zamstnance koly. 
Celé 3.NP je ureno pro ubytování ák základní koly. V jiní ásti se budou nacházet 
studovny a spoleenská místnost. Ubytování pro áky je eeno oddlen pro dívky  
31 
a chlapce. Kadá oddlení budou mít svj samostatný vstup od hlavního schodit. Souástí 
dispozice ubytování jsou hygienická zázemí a místnost vychovatelek.   
e) Bezbariérové uívání stavby 
Budova má bezbariérovou úpravu v souladu s vyhlákou . 398/2009 [4]. Vyhláka 
eí bezbariérovost pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace (zrakové a sluchové 
postiení). 
Základní poadavky bezbariérovosti staveb 
Pro osoby s omezenou schopností pohybu  výkový rozdíl mezi pochozími plochami 
nesmí být vyí ne 20 mm. Dvee budou provedeny bez prahu. Povrch pochozích ploch musí 
mít protiskluzovou úpravu, být rovný a pevný. Minimální manipulaní prostor pro otáení 
invalidního vozíku je krunice o polomru 1500 mm. Minimální svtlá íka dveí musí být 
900 mm. Ovládací prvky výtahu a jiných zaízení musí být umístny ve výce 600 mm  
a 1200 mm nad podlahou. 
Pro osoby se zrakovým postiením  v objektu se musí nacházet vodící linine zachytitelné 
hmatem (popípad bílou holí), stejn jako akustická signalizace s akustickou signalizací 
trylkem nebo hlasovou frází. Tato signalizace je ovládána dálkovým ovládáním. 
Pro osoby se sluchovým postiením  jedná se zejména o monost indukního poslechu 
v budov. 
Pístup do objektu 
Vstup do objektu koly je bez schod a vyrovnávacích stup. Na chodník  
ke hlavnímu vchodu bezprostedn navazuje parkovací plocha s polovinou parkovacích míst 
vyhrazených k parkování pro osoby s omezenou schopností pohybu. Pro osoby zrakov
postiené je ke vchodu do budovy dovedena vodící linie. Pro sluchov postiené je prostor 
vchodu vybaven indukní smykou a akustickým hlásiem.  
Vstup do objektu bude mít íku 1800 mm a otvírání bude automaticky ovládáno fotobukou. 
V pípad poruchy automatického otvírání budou dvee ve výce 1000 mm opateny 
vodorovným otvíravým madlem pes celou íku dveí namísto kliky. Prosklené vstupní dvee 
budou ve spodní ásti opateny ochrannou proti mechanickému pokození. Dále ve výce  
800 mm a 1400 mm nad podlahou budou dvee kontrastn zvýraznny, a to pruhem znaek  
o minimálním prmru 50 mm a v maximální vzdálenosti 150 mm od sebe. Vechny 
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prosklené dvee v objektu budou mít stejnou materiálovou úpravu pro zajitní 
bezbariérovosti stavby.  
Schodit a vyrovnávací stupn
Schodit bude po obou stranách opateno madly ve výce 900 mm a pro dti 
pedkolního vku ve sníené výce 750 mm. Na stran madla piléhajícího ke stn, bude 
umístn hmatový prvek se symbolem v Braillov písmu oznaující podlaí. Stupnice 
nástupního a výstupního stupn bude v kadém schodiovém rameni opatena barevným 
rozliením v kontrastním provedení.  
Výtahy 
 Vertikální pohyb mezi jednotlivými podlaími bude zajitn pomocí dvou 
hydraulických výtah. Vstup do výtahu bude mít svtlou íku 900 mm. Dvee do výtahu 
budou samoinn vodorovn posuvné. Kabina bude mít íku 1400 mm a hloubku 2300 mm. 
Kabina obou výtah bude vybavena na protjí stran od vstupu zrcadlem, na pravé stran  
(pi vstupu do výtahu) bude umístn ovládací panel výtahu. Ovladae v kabinách výtah  
i na nástupních místech musí vynívat na okolní povrch minimáln o 1 mm a reliéfní znak 
vpravo od ovladae bude mít standardní sazbu v Braillov písmu. Braillv znak nesmí být 
rytý. Ovládací panel bude v dosaitelné vzdálenosti od sklopného sedátka. Výtah bude 
vybaven zvukovou signalizací s hlasovou frází. Pro nedoslýchavé osoby bude v kabin
zajitn indukní poslech.  
Hygienická zaízení 
 Stny hygienických zaízení pro kotvení oprných madel budou smontovány 
z podmítkových nosných modul, které budou umístny za pedstnou ze sádrokartonových 
desek tl. 12,5 mm. Ve WC  kabinách pro osoby s omezenou schopností pohybu bude  
i po osazení vech zaizovacích pedmt zajitn volný manipulaní prostor o polomru 
1500 mm. íka vstupu do kabiny bude mít 900 mm s otvíráním dveí smrem ven. Na vnitní 
stran budou dvee opateny vodorovným madlem pes celou íku dveí. Záchodová mísa 
bude osazena v osové vzdálenosti 450 mm od boní stny a ve výce 460 mm nad podlahou. 
Volný prostor umoní pístup k záchodové míse boním nástupem. Ovlada splachování bude 
umístn na boní stn v dosahu pi sedu na záchodové míse. V dosahu ze záchodové mísy  
a zárove v dosahu z podlahy bude v kabin rovn umístn ovlada nouzového volání. 
Umyvadlo pro ZTP bude v provedení s plochým dnem pro umonní jeho podjezdu. Baterie 
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stojánková s prodlouenou pákovou ástí. Horní hrana umyvadla bude umístna  
ve výce 800 mm nad podlahou. Umístní madel ve WC kabin bude provedeno v souladu 
s vyhlákou. Barevná kombinace hygienických prostor bude eena v kontrastním provedení 
a to v bílé barv sanitárního vybavení a syté barvy podlah a obklad.  
Bezbariérov budou eeny i sprchy v ubytovací ásti budovy, a to dv v umývárnách chlapc
a dv v umývárnách dívek. Minimální pdorysné rozmry kabin sprch budou 900 x 900 mm 
se vstupem bez výkových rozdíl podlah. Sprchový odtok bude een pomocí podlahové 
vpusti s vtokem umístným v rovin podlahy sprchového koutu. Sprchové kouty budou 
vybaveny sklopným sedátkem o rozmrech 450 x 450 mm, ve výce 460 mm nad podlahou. 
V dosahu sedící osoby na sedátku bude umístna runí sprcha s pákovým ovládáním, která 
bude umístna ve výce 800 mm nad úrovní podlahy. Zárove z místa sedící osoby na sedátku 
bude v dosahu ovláda nouzového volání. Ve sprchové kabin bude umístno vodorovné  
a svislé poloze pevné madlo. Vodorovné madlo o délce 600 mm bude umístna v maximální 
vzdálenosti 300 mm od rohu sprchové kabiny a svislé madlo i délce 500 mm bude umístno 
ve vzdálenosti 900 mm od rohu sprchové kabiny. Prostor sprchové kabiny bude od místa  
pro odloení vozíku oddlen závsem.  
Dvee budou mít z vnjí strany v úrovni 200 mm nad klikou umístn títek s hmatným 
orientaním znakem v Braillov písmu ve standardní sazb s textem oznaující místnost. 
Komunikaní prostory 
Vstupy do místností z komunikaních cest budou barevn kontrastn zvýraznny 
oproti okolní stn, v ní jsou dvee umístny. Pro zajitní minimální denní osvtlenosti  
na chodbách budou nad dvee vedoucí do komunikaních prostor umístny naddvení 
svtlíky. Prostory aten mateské a základní koly, které jsou bez osvtlovacích otvor
v pímém kontaktu s venkovním prostedím, budou pro splnní minimální denní osvtlenosti 
osvtleny pomocí optických kabel v kombinaci s umlým osvtlením s plynulou regulací  
dle hodnoty denní osvtlenosti v prostoru.  
Ubytování 
 Zaízení pokoj nábytkem bude vhodn umístno pro bezproblémový prjezd  
a manipulaci s vozíkem. Vstupní dvee do pokoj budou o íce 900 mm bez prahu. V pokoji 
budou prvky ovládané run umístny v rozmezí od 600 do 1200 mm nad podlahou. Ovládání 
otvírání oken i ovlada venkovních rolet bude umístno ve výce 800 mm nad podlahou.  
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Okna budou mít parapet ve výce 800 mm nad podlahou. Pokoje budou vybaveny minimáln
temi dvojitými elektrickými zásuvkami pro kadého ubytovaného.  
f) Celkové provozní eení 
Pístup do budovy je hlavním vchodem z východní strany objektu. V prostoru vstupní 
haly se funkn oddlují prostory pro M a Z. V levé ásti pro M jsou zajitny vechny 
provozní poadavky, v  pravé ásti pak prostory pro áky základní koly. V ásti pro áky 
základní koly, v prvním nadzemním podlaí, se rovn nachází zázemí kuchyn a byt 
kolníka. Oba tyto funkní celky budou pístupny samostatnými vstupy a áci nebudou mít  
do tchto prostor pístup. Hlavní a vedlejí schodit propojují vechna nadzemní podlaí, 
stejn jako výtahy. Pístup na venkovní hit a pilehlý pozemek je umonn spolenými 
dvemi vedle vrátnice. Prostor hit a zatravnného prostoru pro dti bude oplocen.  
Provoz mateské koly 
Vstup do prostor M je spoleným vchodem na východní stran objektu. Prostory 
M zaujímají celou jiní ást budovy v prvním a druhém nadzemním podlaí. Pístup  
do druhého nadzemního podlaí bude umonn schoditm a výtahem. Ob nadzemní podlaí 
budou mít stejné dispoziní eení, pouze vnitní vybavení bude uzpsobeno zrakovým nebo 
sluchovým vadám dtí. Vstup do denní místnosti dtí je pes spolenou atnu s odkládacími 
skíkami pro svrky a obuv dtí, s pímou návaznosti na hygienický prostor WC a umýváren. 
Prostor denní místnosti dtí je rozdlen píkami na funkní celky. Do prostoru 
odpoinkového koutu budou instalovány úloné prostory pro ukládání lkovin a ínnek  
pro odpolední klid dtí. Dti si budou moct umístit ínnku voln v prostoru. V blízkosti 
ajové kuchyky budou umístny jídelní stoly o rozmrech urených pro dti pedkolního 
vku. Do ajové kuchyky bude z kuchyn dováena strava a zde pak servírována dtem.  
Do druhého nadzemního podlaí bude strava dopravována malým nákladním výtahem 
s bezpenostními dvíky.  V jídelním koutku bude umístno umyvadlo s výtokem opateným 
termosmovacím ventilem, s maximální teplotou na výtoku 38°C. Termosmovací ventily 
budou umístny i na výtocích v umývárnách.  
Provoz základní koly 
 Vstup do prostor Z je spoleným vchodem z východní strany objektu.  
Do ueben se bude vstupovat pes prostor atny. V atn budou umístny skíky  
pro odkládání svrchních ástí odv a obuvi. V prostoru prvního nadzemního podlaí bude 
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z prostoru aten pístupna i jídelna, koncertní sál a do hygienické prostory pro veejnost, 
zamstnance i áky. Pístup do druhého nadzemního podlaí bude zajitn výtahem  
a schoditm. V 2.NP na východní stran objektu budou umístny uebny, na stran západní 
bude umístno zázemí vedení koly, kabinet uitelek Z, výtvarná dílna a pohybová herna. 
editelna bude rovn pístupna po hlavním schoditi nebo výtahem v pímé návaznosti  
na hlavní vstup do budovy. Umístní hygienického zázemí bude ve stední ásti 
komunikaních prostor. V prostoru spojovacího krku mezi mateskou a základní kolou bude 
vymezena denní místnost pro asistenty ák. 
Provoz ubytovacího zaízení 
Do prostor pro ubytování ák základní koly bude mono vstupovat schoditm 
nebo výtahem bu v pímé návaznosti na hlavní vchod do budovy, nebo z prostor základní 
koly. V prostorách nad základní kolou budou umístny pokoje, nad prostorami mateské 
koly se bude nacházet spoleenská místnost a studovny. Ubytování pro áky základní koly 
bude vedeno ve dvou oddleních, zvlá pro chlapce a dívky. Mezi jednotlivými oddleními 
bude umístna píka provedená z plastových rám se sklennou výplní a plastovými dvemi, 
které se budou po 18 hod. uzamykat. Po této hodin budou ob oddlení pístupná 
pouze schoditm nebo výtahem v pímé návaznosti na hlavní vstup do budovy, a to dvma 
samostatnými vchody. Nad vstupy do obou oddlení bude umístn kamerový systém. 
V chlapeckém oddlení bude umístn kabinet vychovatelek. ajová kuchyka bude situována 
do spojovacího krku mezi ubytováním a spoleenskou místností. Do prostor ubytování 
bude isté loní prádlo vyváeno pomocí malého nákladního výtahu s ochrannými dvíky  
na v prostoru nakládky i vykládky. Zneitné loní prádlo bude transportováno shozem  
do 1.NP a shromaováno ve skladu loního prádla oddlen od prádla istého. Výmna 
istého prádla bude probíhat kadých 14 dní a dle individuálních poteb ubytovaných. 
  
Provoz kuchyn
Pístup pro dovoz potravin a vstup zamstnanc do zázemí bude ze severní strany 
objektu. Hned pi vstupu bude umístna kancelá vedoucího kuchyn. Na hlavní vchod bude 
mít dále pímou návaznost sklad biologického odpadu z kuchyn, sklad pinavého a istého 
prádla, skladovací zázemí kuchyn a zázemí pro zamstnance. V prostorách pro zamstnance 
bude umístno hygienické zázemí se atnou. Skladovací prostory budou zaízeny  
dle hygienických poadavk vyhláky . 137/2004 Sb. o hygienických poadavcích  
na stravovací sluby a o zásadách provozní a osobní hygieny pi innostech epidemiologicky 
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závaných [8]. Bude zde umístn sklad suchých potravin, sklad pro chlazené a mraené 
výrobky a denní sklad potravin. Za skladovacími prostory bude umístn prostor varny. Prostor 
varny bude rozdlen na pracovní úseky a upraven dle poadavk výe zmínného pedpisu. 
Bude zde umístn pracovní úsek (dále jen PÚ) pípravny tsta, PÚ porcování masa  
a vytloukání vajec, PÚ pípravy zeleniny, PÚ mytí provozního nádobí a PÚ mytí bílého 
nádobí a tác. Výdej stravy bude provádn skrz výdejové okno. Píjem pinavého bílého 
nádobí a tác bude pes okno vedlejí, tak aby nedolo ke styku istého a zneitného 
nádobí. Pro zachování teploty servírovaného jídla bude výdej probíhat z pojízdných 
gastronádob s vyhíváním. isté tácy a píbory budou do prostoru jídelny dodávány 
sluebními dvemi vedle výdajového okna. Stejnými dvemi bude dodáváno jídlo  
pro strávníky v ásti mateské koly pojízdnými vozíky s vyhívanými gastronádobami. 
g) Konstrukní a stavebn technické eení stavby 
Nepodsklepená budova koly byla navrena ze zdících stavebních tvárnic  
fy POROTHERM typ T Profi o tl. 425 mm. Cihelné bloky jsou pro lepí tepelnou ochranu 
vyplnny hydrofobizovanou minerální vatou. Stropy v objektu budou provedeny 
z prefabrikovaných stropních nosník POROTHERM s keramickými vlokami o celkové 
tlouce 290 mm. Konstrukce jednopláové ploché stechy bude odvodnná zaatikovými  
a meziteními laby. Spádování bude provedeno pomoci expandovaného pnového 
polystyrenu ve spádu 3,5 a 5,3 %. Svtlá výka jednotlivých podlaí bude 3 m, pouze 
v koncertním sále bude svtlá výka 3,2 m. Vertikální pohyb v budov zajistí hydraulické 
výtahy a schodit. Na vstup do budovy bude mít návaznost chodník vedoucí k parkovacím 
stáním.   
Zemní práce 
 Skrývka ornice o tl. 300 mm bude provedena ped zahájením stavebních prací  
a uloena na deponii pro pozdjí vyuití na terénní úpravy pozemku po dokonení výstavby. 
Hloubení rýh pro základové pásy, pro ukládání kabelového a trubního vedení bude provedeno 
strojn, spoleností Zemstav-Navrátil, s.r.o. Odpovdná osoba z oboru geotechniky nebo 
osoba k tomuto úkonu zpsobilá pevezme základovou spáru. 
Základy a základové konstrukce 
Zaloení objektu bude na základových pásech z prostého betonu C16/20 o tlouce 
825 mm pod obvodovou stnou a 765 mm pod vnitními nosnými stnami. Základové pasy 
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budou pro zmírnní tepelných most zaizolovány extrudovaným polystyrenem XPS tlouky 
80 mm. Hydroizolace bude vytaena do výky 300 mm nad úrove terénu. Spojování 
hydroizolace probhne dle montáních návod výrobce a jeho doporuených postup. 
V míst prchodu potrubního vedení svodné kanalizace a prchodu vodovodní pípojky  
do objektu bude provedeno prohloubení základového pásu, viz výkresová dokumentace  
D. 1 - 02 Základy. Betonová základová deska o tl. 150 mm bude vyztuena kari sítí  
 5/150 x 150 mm a vybetonována na zhutnné vrstv trkopísku. Dilataní spára objektu 
bude provedena v píném smru budovy v míst styku spojovacího krku a budovy základní 
koly.  
Svislé nosné konstrukce 
Obvodové nosné zdi budou vyzdny stavebními tepeln izolaními tvárnicemi PTH T 
Profi s výplní hydrofobizovanou minerální vatou o tl. 425 mm. Rozmry tvárnice 
248/425/249 mm. Zdní nosné obvodové konstrukce probhne pomocí tenkovrstvé malty 
POROTHERM TM. Na vnitní nosné konstrukce budou pouity tvárnice PTH P+D na 
tenkovrstvou maltu o tl. 365 mm. Rozmry tvárnice 247/365/238 mm. Mezi pokoji ubytování 
bude pouita zdící tvárnice PTH AKU tl. 365 mm. Rozmry tvárnice 247/365/238 mm 
Svislé nenosné konstrukce 
Vnitní dlící píky v objektu budou provedeny z cihelných tvárnic PTH  P+D  
o tl. 115 mm. Rozmry tvárnice 497/115/238 mm. Zdní vnitních píek bude provedeno  
na tenkovrstvou maltu dle montáních návod výrobce. 
Instalaní pestny pro vedení technického zaízení budou zhotoveny ze sádrokartonových 
desek tl. 12,5 mm. Konstrukní výky instalaních pedstn budou zhotoveny ve dvou 
provedeních, a to s konstrukní výkou rovnou svtlé výce místnosti a s konstrukní výkou 
800 mm pi vedení instalací pod okny. Nosný rot bude smontován dle návod  
a doporuených postup výrobce. Instalaní pedstny budou dilatovány prunými vlokami 
od nosné konstrukce objektu pro zabránní íení vibrací a hluku budovou. 
Peklady  
Do obvodové konstrukce budovy byly nad okenní otvory navreny peklady PTH 
VARIO se zabudovanou pedokenní roletou. Nad dvení otvory v obvodovém pláti budou 
pouity peklady PTH 7 s tepelnou izolací. Vnitní peklady byly rovn navreny ze systému 
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POROTHERM. Blií specifikace je patrná z výkresové dokumentace D. 1. Montá peklad
probhne dle doporuení a montáních návod výrobce.  
Stropní konstrukce 
Stropní nosníky systému POROTHERM budou uloeny na nosných zdech popípad
na prvlacích s dodrením minimálních délek uloení, dle montáních návod výrobce. Mezi 
stropní nosníky budou uloeny keramické vloky MIAKO. Celková stropní konstrukce po 
poloení vech vrstev podlahy bude mít tlouku 400 mm. Specifikace stropních dílc, 
uloení a osové vzdálenosti jou patrné z výkresové dokumentace . D. 1  06 Strop nad 1.NP. 
Podlahy 
Nálapné vrstvy jsou specifikovány v projektové dokumentaci pdorys jednotlivých 
podlaí. Základními temi povrchovými úpravami v objektu je linoleum, koberec a keramická 
dlaba a jejich umístní je podmínno druhem místnosti. Výjimkou je podlaha v koncertním 
sále a to povrchová úprava podlahy z PVC. Skladba jednotlivých typ podlah jsou 
specifikovány ve výkrese . D. 1  08 ez budovou A-A´. V podlaze na zemin je pouita 
tepelná izolace z podlahového polystyrenu EPS 100Z STYROTRADE tl. 180 mm. 
V konstrukcích podlah v 2. a 3. NP byla pouita kroejová izolace ISOVER ORSIL 73T  
tl. 50 mm.  
Stení konstrukce 
Plocha objektu je navrena plochá s rznými spády svrchního plát pro zajitní 
jejího odvodnní. K vytvoení poadovaného spádu bude pouit spádový EPS polystyren 
100Z v tloukách v rozmezí od 40 mm do 250 mm. Spádování stechy a návrh vedení 
meziatikových a zaatikových lab je patrný z výkresové dokumentace . D. 1  07 Pohled  
na stechu. Pesná skladba stechy je znázornna ve výkrese . D. 1  08 ez budovou A-A´.  
Schodit
V objektu se nachází jedno schodit hlavní v pímé návaznosti na hlavní vstup  
do budovy a jedno vedlejí schodit pístupné z prostor atny základní koly a vedoucí  
pes vechna ti nadzemní podlaí. Ob schodit jsou navrena z prefabrikovaného monolitu 
z betonu tídy C30/37. Schodit mezi jednotlivými podlaími jsou dvouramenná s podestou 
v mezipate. Výka jednoho stupn 160 mm. Pesný postup návrhu a výpotu schodit  
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je doloen v píloze . 1  Výpoet schodit. Schodit má nástupní a výstupní stupe
vizuáln kontrastn odlien od ostatních.  
Vnjí úprava povrch  
Povrch vnjí fasády bude opaten omítkou PTH Universal tlouky 10 mm. Barevné 
eení fasády objektu bude provedeno ve dvou odstínech fasádních nátr PRIMALEX. ást, 
v ní se nachází zázemí mateské koly, bude mít oranovolutý odstín . KC 0747 a zbylá 
ást budovy bude provedena v odstínu zelené . KC 0597. Sokl bude proveden 
z vláknocementové desky Cembrit Raw/FDH edého odstínu Orcus 507 od fy Cembrit a.s. 
Vnitní úprava povrch
Vnitní zdivo bude opateno omítkou PTH Universal tlouky 10 mm. Barevné eení 
vnitních povrch je specifikováno initeli odrazivosti svtla v píloze . 17 - Posouzení denní 
osvtlenosti programem WDLS. V hygienických místnostech, prostorách varny, skladovacích 
prostorách kuchyn a technických místnostech budou vnitní zdi opateny keramickým 
obkladem. V celém objektu bude pod stropem umístn podhled ve výce 3 m nad podlahou. 
Pouze v koncertním sále je podhled umístn ve výce 3,2 m nad podlahou. Blií specifikace 
úprav vnitních povrch je specifikována ve výkresové dokumentaci pdorys jednotlivých 
podlaí.  
Výpln otvor
V celém objektu jsou pouita okna plastová s izolaním dvojsklem od spolenosti 
OKNOTHERM typ Softline 82 s initelem prostupu okna UW= 1,1 W/(m2K). Pouze prostor 
hudebního sálu byla zvolena okna od spolenosti AKUTHERM se vzduchovou 
neprzvuností Rw= 36 dB. Specifikace otvorových výplní oken je uvedena v píloze  
. 4 - Specifikace výplní okenních otvor, a jejich rozmrové eení je patrné z výkresové 
dokumentace jednotlivých podlaí. Okna jsou dlena na dv nestejn velké ásti. Spodní vtí 
ást je pevná, hodní ást je otvíravá, výklopná. Ovládací páka otevírání oken je umístna ve 
výce 800 mm nad podlahou. Sklenné výpln u pevných oken bez prah jsou zasklena 
vrstveným irým sklem, které zabrauje propadnutí oknem. Okna v prostorách koupelen 
v 3.NP budou zasklena mléným sklem.  
Vstupní dvee do budovy budou v provedení hliník z dvod astého namáhání. Dvee budou 
prosklené s automatickým otvíráním dveí na fotobuku. Ostatní dvee do budovy budou 
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provedeny v plastu. Do bytu kolníka a do technické místnosti bez zasklení a vstup  
na zahradu a do zázemí kuchyn s dvemi prosklenými prosklená. 
Do interiéru byly vybrány dvee od fy KXN CZ s.r.o. Dvee jsou provedeny z masivního 
devného masivního rámu s odlehenou devotískovou výplní s vysoce odolným 
laminátovým povrchem. Dvee do pokoj v ubytovací ásti objektu budou zvoleny  
bez prosklení, u dveí ve zbytku budovy budou zvoleny dvee s proskleným pruhem  
Model 65. 
h) Bezpenost pi uívání stavby 
Objekt budovy je navren tak, aby nedocházelo ke zranním zpsobených zásahem 
elektrickým proudem nebo pádem z výky. Pi standardním uívání budovy nevzniknou 
situace ohroující lidské ivoty. Prostory objektu jsou navreny pro bezbariérové uívání. 
Budova bude pravideln kontrolována oprávnnými osobami v asových lhtách daných 
písluným pedpisem dle druhu technického vybavení budovy.  
i) Ochrana zdraví a pracovní prostedí 
Projekt bude zrealizován v souladu s vyhlákou . 268/2009 Sb. o technických 
poadavcích na stavbu [2]. V budov bude zajitna dostatená výmna vzduchu. 
V prostorách bude zajitno dostatené osvtlení. Potrubí vnitního vodovodu bude navreno 
z materiálu, které odolává vysokým teplotám vody z dvodu niení zárodk Legionelly 
horkou vodou. Dispoziní eení budovy a provoz v ní zajistí minimální zneiování 
vnitních povrch. V objektu bude provádno kadodenní vytírání podlah a vysávání koberc. 
Budou dodreny hygienické pedpisy pro výmnu loního prádla v ubytování. Nábytek  
a vybavení bude ergonomicky tvarované a jeho rozmry budou uzpsobeny tlesným 
rozmrm a potebám uivatel budovy.  
j) Tepelná technika  
Z pohledu tepelné techniky byla vhodnocena podlaha na zemin, konstrukce stechy a 
obvodový plá pro zjitní souinitele prostupu tepla. Obalové stavební konstrukce byly 
vyhodnoceny výpoetním programem TEPLO 2011 v souladu s SN 73 0540 [9]. Výsledné 
hodnoty souinitel prostup tepla pro jednotlivé konstrukce jsou:  
Podlaha na zemin  U = 0,19 W/(m2K) 
Obvodová stna  U = 0,17 W/(m2K) 
Stecha plochá  U = 0,15 W/(m2K) 
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Výsledky vyhodnocení jsou doloeny v píloze . 14 - Tepeln technické posouzení konstrukcí 
budovy programem TEPLO 2011. 
k) Vibrace 
Projekt neeí hodnocení objektu na základ vibrací. Stavba se nenachází v míst se 
zvýeným rizikem otes ani seizmické innosti ani v blízkosti silnic s prjezdem tkých 
nákladních automobil. 
l) Zásady hospodaení s energiemi 
Objekt bude uíván v souladu se zákonem . 318/2012 Sb. o hospodaení s energiemi
ve znní pozdjích pedpis.
m) Ochrana stavby ped negativními úinky vnjího prostedí 
Radon  Na území plánované výstavby je výskyt radonové radiace stedního stupn. 
Objektu bude izolován protiradonovou izolací ARKOPLAN 35034 tlouky 1,5 mm. 
Seismicita, poddolování  stavba nemusí být ochraována proti seismicit a otesm 
z poddolování, nenachází se v oblasti psobení tchto vliv. 
Ochranná bezpenostní pásma  Stavba je situována na okraj mstské zástavby a svým 
zbudováním nenaruí ádné bezpenostní ani ochranné pásmo.  
Agresivní spodní vody  stavební pozemek se nenachází v míst s rizikem psobení 
agresivních spodních vod, proto stavba nebude chránna proti jejím úinkm 
n) Poadavky na poární ochranu konstrukcí 
Poární bezpenosti nebyla v diplomové práci pedmtem eení. 
o) Údaje o poadované jakosti navrených materiál a o poadované jakosti provedení 
Pi výstavb bude pouito tradiních technologií výstavby a ádné speciální 
poadované jakosti na výrobky kladeny nejsou. 
D.1.2 Dokumentace technických a technologických zaízení 
Vytápní objektu 
Objekt bude vytápn centrálním zásobováním teplem. Do objektu bude piveden 
teplovod z blízké pedávací stanice.  
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V objektu bude teplo rozvádno pomocí trubního vedení umístného v podlaze vedeno 
k podlahovým konvektorm umístných pod okny. Konvektory budou chránny míkou.  
Pro lepí tepelnou pohodu v denních místnostech mateských kol bude v tchto prostorách 
pouito podlahové vytápní. Na pívodu topné vody do systému podlahového topení bude 
umístn smova. Pro návrh otopné soustavy bude nutno vypracovat projektovou 
dokumentaci s návrhem vedení potrubí a provést výpoet výkon tles dle tepelných ztrát 
objektu. Návrh bude proveden dle platných pedpis.
Vzduchotechnická jednotka 
Na stechu objektu bude umístna vzduchotechnická jednotka s rekuperací, která bude 
zajiovat rovnotlaké vtrání objektu. Odpadní vzduch bude nasáván v místnostech 
s hygienickým zaízením a úklidových komor a erstvý bude pivádn do prostor aten 
základní i mateské koly. Trubní rozvody budou vedeny v sádrokartonovém podhledu.  
Pro návrh ízeného vtrání budovy bude nutno vypracovat projektovou dokumentaci vedení 
pívodního a odpadního potrubí a umístní vyústek, a výpoet velikosti vzduchotechnické 
jednotky. Návrh bude proveden dle platných pedpis. 
Nákladní výtah 
V objektu budou umístny dva malé nákladní výtahy MB. Jeden v prostoru ajové kuchyky 
v ásti M pro dopravu stravy do druhého nadzemního podlaí. Druhý bude situován do prostoru 
dopadu shozu pinavého loního prádla. Ten bude zajiovat dopravu prádla do 3.NP. V nákladových 
výtazích je zákaz pepravy osob. Nakládací i vykládací otvory budou opateny bezpenostními dvíky. 
V výtahy bude obsluhovány výhradn zamstnanci koly. Provedení výtahové achty musí být 
v souladu s SN EN 81-3 [10]. achta bude projektována s ohledem na SN 27 4210 [11] 
(akustický tlak a hluk výtah). achta bezprostedn nenavazuje na pobytové nebo obytné 
místnosti, ale bude akusticky izolována.
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D.2. DOKUMENTACE VNIT	NÍHO VODOVODU 
Návrh vnitních rozvod vodovodu byl proveden v souladu s SN EN  806-1  [12], 
SN 75 5455 [13], SN 75 5409 [14], a návrh vodovodní pípojky byl proveden dle  
SN 75 5411 [15]. 
D.2.1 Zaizovací pedmty 
Poty a specifikace zaizovacích pedmt byly navreny s ohledem na tlesné 
proporce a pohybové omezení uivatel dle vyhláky . 343/2009 Sb. [5] a 398/2009 Sb. [4]. 
Závsné zaizovací pedmty budou pipevnny na nosný rám, umístn v sádrokartonové 
pedstn. Celkové poty a typy jednotlivých zaizovacích pedmt jsou uvedeny v píloze  
. 5 - Dimenzování vnitního vodovodu. 
D.2.2  Vodovodní pípojka 
Objekt je napojen na veejný vodovod pitné vody z blízkého ádu, procházející  
pod silnicí na ul. tramberská. Napojení bude provedeno pomocí navrtávacího pásu se zemní 
soupravou a pípojkovým uzávrem. Celková délka vodovodní pípojky je 46 m, je vedena ve 
sklonu 3, smrem k vnitnímu vodovodu stoupá. Potrubí vodovodní pípojky je v celé své 
délce vedeno v nezámrzné hloubce 1,2 m. Ochranné pásmo vodovodní pípojky je 1,5 m  
od vnjího líce potrubí na ob strany, v tomto ochranném pásmu se nesmí území zastavovat  
a musí zstat pístupné pro pípadné opravy. Pípojka je provedena z plastových trub jednotné 
dimenze DN 63, a je vedená kolmo na pipojovaný objekt. Hlavní uzávr vnitního vodovodu 
se nachází v technické místnosti, hned za obvodovou zdí objektu. Hlavní uzávr vody  
je souástí vodomrné sestavy.  Pi prostupu do budovy bude potrubí uloeno v chránice  
a prostup bude utsnn. 
D.2.3 Vodomrná sestava 
Vodomrná sestava bude sestavena z uzávru ped a uzávru za vodomrem, 
vodomru, zptné armatury a vypoutcí armatury. Vodomrná sestava je umístna  
v technické místnosti, hned za obvodovou zdí objektu, ve výce 0,3 m nad podlahou a 0,2 m 
od boního zdiva. Sestava nebude niím zakrytá a bude chránna proti mrazu. Vodomr  
do vodomrné sestavy bude umístn a po vyitní potrubí a ukonení tlakové zkouky.  
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D.2.4 Vodomr 
Do vodomrné soustavy bude osazen domovní vodomr DN 40 GMDX, firmy  
B METERS CZ s.r.o. na pívod studené vody z veejného vodovodního ádu. Na výstupu 
teplé vody ze zásobníkových ohíva budou umístny vodomry DN 20 CRP-B2,  
fy B METERS CZ s.r.o. Do pívodu studené i teplé vody do bytu kolníka budou rovn 
osazeny vodomry DN 20 CRP-B2. Technické specifikace jsou uvedeny v píloze  
. 7 - Specifikace souástí vnitního vodovodu. Vechny vodomry budou pístupné  
pro kontrolu, itni a odeet namených dat. Ped i za vodomrem bude umístn uklidující 
kus potrubí, který bude roven trojnásobku jmenovité svtlosti vodomru. 
D.2.5 Vnitní rozvody vodovodu 
Rozvody studené i teplé vody budou provedeny z potrubí typu Ekoplastik  
PP-R PN 20. Pi montái budou dodreny doporuení a pedpisy od výrobce potrubí.  
V celém objektu bylo zvoleno horní vedení potrubí, zaveno v podhledu  
o konstrukní výce 300 mm. Potrubí bude po celé své délce izolováno. Na potrubí studené 
vody, teplé vody i cirkulaního potrubí bude pouita tepelná izolace ROCKWOOL 
PIPO/PIPO ALS o tlouce 40 mm. Pro návrh tepelné izolace byl vyuit výpoetní program 
dostupný z veejných zdroj TZB-info [38]. 
Jednotlivá pipojovací potrubí k zaizovacím pedmtm povedou v instalaní pedstn  
o tl. 150 mm. Pedstnu budou tvoit kovové profily a sádrokartonové desky tl. 12,5 mm. 
Mezera v pedstn bude vyplnna akustickou izolací pro lepí útlum hluku z potrubí.  
Ped kadým stoupacím vedením bude umístn kulový ventil s vypoutním.  
Z dvodu ochrany dtí pedkolního vku ped opaením horkou vodou bude do soustavy 
umístna termostatická smovací armatura. Maximální teplota na výtoku v mateské kole 
bude 38°C.  Jmenovité svtlosti potrubí a jeho vedení je patrné z pílohy . 5 - Dimenzování 
vnitního vodovodu a z výkresové dokumentace vnitního vodovodu. 
V místech prostupu potrubí konstrukcemi, bude potrubí uloeno v chránice a utsnno trvale 
pruným tmelem.  
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D.2.6  Zásobníkové ohívae teplé vody 
Pro budovu byly navreny dva zásobníkové ohívae na teplou vodu, které budou 
umístny v technické místnosti v 1.NP. Zásobníky jsou navreny tak, aby pokryly potebu 
teplé vody dle provozu v budov.  
Jeden zásobník bude napojen na rozvody pro mateskou kolu, základní kolu a kuchy se 
zázemím, kde je poítáno s provozem zejména s ranním a odpoledním provozem.  
Druhý je navren na potebu teplé vody pro ubytování ák a bytu kolníka, kde je poítáno 
s nejvtím odbrem ve veerních hodinách. Byly zvoleny nepímotopné zásobníkové 
ohívae. Pro zásobování koly teplou vodou byl navren zásobník od fy Vaillant o objemu 
500l  a pro zásobování ubytování byl zvolen zásobníkový ohíva od firmy  
IVAR CS o objemu 600l. Oba zásobníkové ohívae budou izolovány.  
U obou zásobník je umístna expanzní nádoba fy Flamco, typ Airfix,  
o objemu 18 a 25 l, pro pokrytí tlakových nerovností v soustav. Souástí sestavy u ohíva
bude i pojiovací ventil, vypoutcí a uzavírací armatura. Odtok vody z místnosti bude 
zajitn podlahovou vpustí s mechanickou klapkou. Návrh zásobníkových ohíva je doloen 
v píloze . 6  Návrh a výpoet zásobník teplé vody a technická specifikace zásobník  
i expanzních nádob je doloena v píloze . 7  Specifikace souástí vnitního vodovodu. 
D.2.7 Zkouení vnitního vodovodu 
Ped uvedením vnitního vodovodu do provozu bude provedena tlaková zkouka. 
První zkouka probhne bez pojistných a výtokových armatur. Ped pedáním probhne 
tlaková zkouka se vemi pipojenými zaizovacími pedmty a armaturami. Soustava bude 
po dobu minimáln 24 hodin v provozním petlaku. Po dobu jedné hodiny od zahájení tlakové 
zkouky nesmí provozní petlak vody klesnout o více ne 20 kPa.  
Zkouka bude provedena odborn zpsobilou osobou a bude vykonán zápis o prbhu  




D.3. DOKUMETACE KANALIZACE 
Návrh vnitní kanalizace byl proveden dle SN EN 12 056-1 [16] a SN EN 12 056-2 
[17]. Pro pipojovací a odpadní potrubí byly navrhnuty plastové tvarovky a potrubí HT- 
Systém, fy OSMA. Projekt návrhu kanalizace byl navren pro systém I s ásten plnným 
pipojovacím potrubím. Stupe plnní odpadního i svodného potrubí bude 70 %. Odpadní 
voda ze kolní kuchyn je svedena do lapáku tuk a následn napojena do splakové svodné 
kanalizace.  
D.3.1 Deová kanalizace 
Dimenzování, návrh a výpoet steních lab, deových svislých svod a svodného 
deového porubí byl proveden dle SN EN  12 056-1 [16] a SN EN 12 056-3 [18]. Pesný 
postup výpotu je doloen v píloze . 11 - Návrh odvádní deových vod. Pro stechu byl 
vybrán odvodovací systém z pozinkovaného ocelového plechu, v hndém barevném nátru. 
Montá bude provedena dle zásad SN EN 12 056-3 [18]. 
Stení laby 
Odvodnní stechy bude zajitno steními laby obdélníkového prezu.  Na jeden 
stení lab pipadají jeden deový svody, umístné na fasád budovy. Stení laby budou 
umístny v píném smru budovy, vedeny ve sklonu 3 mm/m k zaatikovým labm, které 
budou vedeny v podélném smru budovy. Následn bude deová voda vedena ke svislému 
deovému potrubí za pomocí rohové vpusti skrz atiku. Stení laby budou shora chránny 
míkou proti spadanému listí a neistotám. Bude zajitna pravidelná kontrola  
a itní steních lab.  
Svislé odpadní potrubí 
 Rohové vpusti rozmr 300 x 300 mm, délky 425 mm budou vyvedeny do napojení  
na svislé odpadní potrubí. Svodné deové potrubí bude kruhového prezu DN 140  
a DN 150.  Ve výce 800 mm nad terénem bude svislé potrubí opateno odluovaem neistot  
od fy GLYNWED s.r.o. Svislá vzdálenost svodu od fasády bude 25 mm. Vechny pechody 
do svodného potrubí budou eeny pes okapové vpusti Geiger se suchou klapkou a v dolní 
ásti a po stranách budou zabetonovány do patky o tlouce minimáln 300 mm. 
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Svodné potrubí 
 Svislé deové potrubí bude napojeno do svodného potrubí za pouití dvou kolen 
s úhlem odboení 45°, zárove se zvtením jmenovité svtlosti DN 140/150 a DN 150/225. 
Deové svodné potrubí bude vedeno v zemi podél objektu v nezámrzné hloubce,  
a to minimáln 1 m pod terénem. Potrubí bude vedeno v jednotném spádu 3,5 mm/m,  
ve vzdálenosti 1,4 m od fasády budovy. Pi vedení svodného potrubí budou pouity pouze 
jednoduché odboky s boním úhlem pipojení 45° a kolena s maximálním úhlem odboení 
45°. Potrubní vedení bude z tvarovek typu KG-systém SN4, fy OSMA.  
Vsakování deové vody 
Z dvodu rozlehlosti posuzovaného objektu jsou pro ástené zadrení vody  
na pozemku navreny vsakovací tunely GARANTIA. Svodné deové potrubí bude napojeno 
pes univerzální filtr do vsakovacích tunel, které budou obaleny geotextílií a zasypány 
trkem na trkovém loi. Vsakovací tunely budou umístny z ásti pod zatravnnou plochou 
a z ásti pod komunikací zatíenou pojezdem osobních aut. Minimální krytí vrstva zeminy 
bude 500 mm. Systém vsakovacích tunel bude odvtráván filtraní achtou s vtracím 
poklopem s úpravou pro pojezd aut. V pípad nadmrného úhrnu sráek bude v achtách 
proveden pepad do veejné kanalizace. Celý systém je navren dle technických materiál
firmy GLYNWED s.r.o., výpoet a ást montáního návodu je doloen v píloze . 12 - Návrh 
vsakování deové vody. 
D.3.2 Zaizovací pedmty 
Poty a typy zaizovacích pedmt byly navreny s ohledem na tlesné proporce  
a pohybové omezení uivatel dle vyhláky . 343/2009 Sb. [5] a 398/2009 Sb. [4]. Závsné 
zaizovací pedmty budou pipevnny na nosný rám, umístn v sádrokartonové pedstn. 
Postup dimenzování a celkové poty a typy jednotlivých zaizovacích pedmt i jsou 
uvedeny v píloze . 8  Dimenzování vnitní kanalizace. 
D.3.3 Splaková kanalizace 
V souladu s SN EN 12 056-1 [16], SN EN 12 056-2 [17], SN 75 6760 [19]  
a SN 75 6101 [20] byl proveden návrh dimenzí splakové kanalizace.   Vedení a dimenze 
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jednotlivých potrubí je znázornno ve výkresové dokumentaci kanalizace. V místech prostup
konstrukcemi bude potrubí uloeno v chránice a utsnno trvale pruným tmelem. Celý 
systém vnitní kanalizace objektu bude proveden z tvarovek a trubek fy OSMA.  
Pipojovací potrubí 
Potrubí vnitní kanalizace bude provedeno z polypropylenových tvarovek a trub 
SKOLAN dB (PP) s vlastností sniování intenzity hluku z proudní odpadní vody. 
Pipojovací potrubí je navreno jako nevtrané, systém I. Napojení pipojovacích potrubí  
od zaizovacích pedmt na svislé odpadní potrubí bude provedeno jednoduchými 
odbokami s úhlem odboení 87°. Ve vech místnostech bude pipojovací potrubí vedeno 
v pedstnových instalaních sádrokartonových stnách. Sádrokarton tl. 12,5 mm bude 
uchycen na kovovém rotu. V projektu jsou pouity pedstny s konstrukní výkou rovnou 
svtlé výce místnosti, pod otvorovými výplnmi bude konstrukní výka pedstny sníena 
na 1000 mm nad podlahou, specifikace je doloena ve výkresové dokumentaci kanalizace, 
jednotlivých pdorys podlaí. Odsazení instalaní pedstny od nosného zdiva je 150 mm. 
Pipojení automatické praky v byt kolníka bude provedeno pomocí tlakové flexi hadice  
do umyvadlového sifonu dezu HL100/70 se zápachovou uzávrkou DN 50x6/4´´ se zptným 
uzávrem a stavitelným kulovým kloubem na odtoku, vedení bude skryto pud deskou 
kuchyské linky. V systému budou pouity pivzduovací hlavice fy DURGO. Posouzení je 
doloeno v píloze . 9  Posouzení pivzduovacích ventil.  
Odpadní splakové potrubí 
Odpadní potrubí v objektu je navreno pímé, v nkterých pípadech jsou pouity 
odskoky, z dvodu dispozice jednotlivých místností. Vtrací potrubí budou vyvedena  
do výky 500 mm nad poslední vrstvu konstrukce stechy a chránna vtracími hlavicemi 
HL810. Na kadém vedení svislého odpadního potrubí bude ve výce 1 m nad podlahou 
umístn istící kus, který bude pístupný otvorem 300 x 300mm a chránn dvíky. Dvíka 
budou uzamena proti pístupu nepovolaných osob. Povrchová úprava dvíek bude navazovat 
na okolní úpravu stn materiálovým i barevným eením.  
Ve kolní kuchyni a v technické místnosti budou v podlaze umístny podlahové vpusti DN 70 
s mechanickou zápachovou klapkou HL3100Pr.  
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Svodné splakové potrubí 
 Svodné splakové potrubí bude provedeno z tvarovek a trub KG-systém SN4,  
fy OSMA. Odpadní potrubí bude pod podlahou 1.NP pecházet do svodného potrubí  
za pouití dvou kolen s úhlem odboení 45°, pi zvtení jmenovité svtlosti potrubí, nebo  
pi zachování svtlosti a pouití nábhu o minimální délce 250mm. Paty odpadního potrubí 
budou podbetonovány pro ochranu potrubí proti pokození pi usmýknutí. Vedení svodného 
potrubí bude pouze pomocí odboek s boním úhlem odboení 45°. V místech prostupu 
základovými pásy bude svodné potrubí uloeno v chránice a základ bude lokáln sníen,  
viz výkres . D. 1  02 Základy. Revizní achta od fy GLYNWED s.r.o., DN 400 s pímým 
achtovým dnem a teleskopem s litinovým poklopem bude umístna mimo budovu,  
ve vzdálenosti 2,5 m od fasády objektu.  
Lapák tuk
Lapák tuk bude umístn ve venkovním prostoru mimo kolní budovu. Bude napojen 
na vechny odtoky z kuchyn a následn napojen na svodné potrubí vnitní kanalizace. Lapák 
tuku bude v pachotsném provedení a pro itní a údrbu bude za lapákem tuku umístna 
achta s pochzím poklopem pro kontrolu a itní. Do projektu byl navren lapák  
od spolenosti EKOMONITOR, typ LTH POT 1 s prostorem na odlouený tuk. Návrh lapáku 
tuk je doloen v píloze . 10  Návrh lapáku tuku. 
Kanalizaní pípojka 
Kanalizaní pípojka bude do veejné kanalizace splakové vody napojena pomocí 
stokové vloky v horní polovin profilu stoky, 2,65 m pod terénem. Kanalizaní pípojka 
bude vedena v jednotném spádu. V celkové délce kanalizaní pípojky se nesmí v íce pruhu 
1,5 m v ose pípojky vysazovat stromy. Pípojka bude provedena z trub KG-systému SN 4, 
DN 125. 
Zkouení vnitní kanalizace 
Ped uvedením systému do provozu bude oprávnnou osobou, dle SN 75 6760 [19], 
provedena zkouka vodotsnosti a plynotsnosti, o výsledcích zkouek bude proveden 
záznam. Soustava bude podrobována pravidelným technickým prohlídkám. Kontrola 
kanalizaních armatur bude provádna dvakrát ron. Pravidelnjí kontrola a pípadné itní 
bude provádno u lapa steních splavenin, revizních achet, nejmén vak dvakrát ron. 
51 
Vlastník budovy musí vdy umonit prohlídku systému a zpístupnit potebné ásti pro jeho 





D.4.  DOKUMENTACE DENNÍ OSV
TLENOSTI A PROSLUN
NÍ 
D.4.1 Denní osvtlení vzdlávacích zaízení 
Budovy pro vzdlávání se ídí SN 73 0580-3 Denní osvtlení budov, ást 3: Denní 
osvtlení kol [21] a SN 73 0580-1 Základní poadavky [22]. 
Poadavky na denní osvtlení  
Základním poadavkem je zajistit zrakovou pohodu uivatelm místností. Denní 
osvtlení bylo vyhodnoceno pro místnosti vnitních prostor kol s trvalým pobytem lidí nebo 
v místnostech s charakterem trvalé doby pobytu. Hodnota denního osvtlení byla hodnocena 
v míst zrakového úkolu, jeho výka nad podlahou se mní dle výkové úrovn,  
v ní je provádna innost. Vnitní prostory lze rozdlit do tíd zrakové innosti  
dle charakteru innosti vykonávané v prostoru. Hodnoty initel denní osvtlenosti dle 
zrakových tíd inností pro vzdlávací zaízení uvádí SN 73 0580-3, tabulka 1 a 2 [21]. 
Z dvodu zrakových vad uivatel budovy jsou v místnostech jim urených tídy zrakové 
innosti sníeny o celou tídu. Poadavky a posouzení denního osvtlení je doloeno v píloze 
. 17 Posouzení denní osvtlenosti programem WDLS, a ve výkresové dokumentaci  
. D.5-01, D.5-02, D.5-03.  
Poadavky na vnitní povrchy 
 Povrch pracovních ploch bude proveden z matných materiál s  initelem odrazivosti 
v mezích 0,3 a 0,45. initel odrazu povrchu výukových tabulí bude nejmén 0,1. Povrch 
bude lehce istitelný a s dobrými mechanickými vlastnostmi proti rychlému pokození. 
Barevné provedení omítek v ásti mateské koly bude svtle luté, stejn jako ve studovnách. 
V uebnách bude výmalba provedena v odstínech svtle zelené a svtle modré. Jídelna  
a komunikaní prostory budou v barv bílé s barevnými doplky pro snadnjí orientaci 
slabozrakých dtí dle vyhláky 398/2009 Sb. [4]. Koncertní sál bude v barevném provedení 
béové barvy.   initel odrazivosti podlah bude minimáln 0,3.  
Osvtlovací otvory 
V objektu se nacházejí pouze oboní osvtlovací otvory. Pro denní místnosti mateské 
koly byl navren prostor s vícestranným boním osvtlovacím systémem oken. Spodní ást 
pevného okna bez parapetu byla navrena s bezpenostním lepeným sklem  
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STRATOBEL 66.22 jako ochrana ped propadnutím sklem. Vechna okna bez parapetu 
budou opatena tímto typem zasklení a ve výce 800 mm a 1400 mm nad podlahou opatena 
pásem symbol o prmru 50 mm v maximální vzdálenosti od sebe 150 mm v kontrastní 
barv oproti barv pozadí pi pohledu z okna. V ostatních výukových a kanceláských 
prostorách budou parapety ve výce 800 mm, aby byl umonn výhled do venkovního 
prostoru i sedící osob. 
Vechna skla osvtlovacích otvor v objektu budou irá, nezkreslující a z bezbarvých 
materiál, pouze v prostorách koupelen v 3.NP budou zasklena sklem s mlénou úpravou.  
Okna v objektu jsou otvíravá pouze v horní ásti a to pákovým systémem s ovládáním 
umístným ve výce 600 mm v ásti mateské koly a 800 mm ve zbytku budovy. Ve stejných 
výkách budou umístny i vypínae ovládání venkovních rolet.  
Obrazovky v uebnách 
Umístní obrazovek v objektu bude takové, aby picházející svtlo nevytváelo 
neádoucí odlesky, doporuený smr svtla je ze strany nebo shora. Displeje obrazovek 
budou mít matnou úpravu povrchu.  Místnosti s obrazovkami budou mít plynulou regulaci 
denního osvtlení, ne skokovou.  
Úrove denní osvtlenosti 
Denní osvtlenost byla posouzena tak, aby podmínky byly splnny i pi zataené 
obloze a tmavém venkovním terénu s initelem odrazu v mezích 0,05 a 0,2. 
Úrove denní osvtlenosti budov byla v místnostech s trvalým pobytem lidí a v místnostech 
s charakterem trvalé doby pobytu posuzovaná pomocí sít bod umístných v míst
zrakového úkolu a to ve výce 850 mm nad podlahou a ve vodorovné vzdálenosti 1m od stn 
místnosti. Pouze u denních místností ák pedkolního vku byla pouita výka zrakového 
úkolu 450 mm nad podlahou a v pohybové místnosti základní koly na úrovni podlahy.  
Pro zajitní vyhovující úrovn denní osvtlenosti bhem dne i v prbhu roku budou uebny 
základní koly a denní místnost mateské koly opatena idly pro mení denní osvtlenosti  
a to tak, aby byly chránny ped vlivem umlého osvtlení. idla budou pi sníení denní 
osvtlenosti pod nastavenou hranici automaticky spínat umlé osvtlení a pi dostatené 
hladin denní osvtlenosti svtla vypínat. Umlé osvtlení v tchto místnostech bude 
s plynulou regulací. Bude zachováno runí ovládání umlého osvtlenosti, které bude funkn
nadazeno automatizaci. Pro zajitní minimální denní osvtlenosti na chodbách budou nad 
dvee vedoucích do komunikaních prostor umístny naddvení svtlíky o výce 300 mm.  
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D.4.2 Proslunní 
Proslunní obytných místností bylo provedeno pro byt kolníka v prvním podlaí  
dle SN 73 4301 [23]. 
Popis místností 
Byt kolníka bude mít orientaci oken na východ s minimálním stínním od budovy 
panelového domu o výce 20 m, který se nachází v pdorysné vzdálenosti 20 m od budovy 
koly. Na stran západní se nachází rodinný dm o výce 4 m v pdorysné vzdálenosti 9 m  
od objektu, který nebude mít vliv na proslunní pokoj. Osvtlovací otvory jednotlivých 
místností budou o rozmrech 2 200 x 2 000 mm s výkou parapetu 800 mm. Celková 
podlahová plocha bytu je 93,4 m2.  
Poadavky na proslunní 
Podmínky posudku na proslunní pro obytné budovy jsou uvedeny v SN 73 4301 
[23]. Minimální celková doba proslunní musí být k datu 1. bezna 90 minut, pi zanedbání 
oblané oblohy. Za proslunný se byt povauje, pokud se souet uitných ploch jeho 
proslunných obytných místností rovná minimáln ½ soutu vech ploch obytných místností. 
Posouzení doby proslunní 
 Posouzení místností bylo provedeno pomocí softwaru Sunlis. Vyhodnocení  
a výsledné doby proslunní jsou uvedeny v píloze . 18 - Posouzení doby proslunní 
výpotovým programem Sunlis.
Legislativní pedpisy týkající se akustických posouzení: zákon . 258//2000 Sb. [24], 
jeho provádcí vyhláka naízení vlády . 148/2006 Sb. [25], zákon . 183/2006 Sb. [1], 
vyhláka . 268/2009.[2] a zákon 40/1964 Sb. [26]. 
V diplomové práci je akusticky posouzen koncertní sál a to z pohledu akustiky stavební  
a prostorové. Z oblasti stavební akustiky eí posouzení konstrukcí oddlující koncertní sál  
od vnitních prostor a taky neprzvunost obvodové konstrukce. Prostorová akustika  
se vnuje kvalit zvuku íícího se v místnosti. Vzhledem k postiení ák je nutno dbát pro 
správný návrh budovy z akustického hlediska. Citlivost jejich sluchu me být nejen horí 
z dvodu úrazu nebo nemoci, ale i výrazn senzitivnjí z dvodu absence smyslu zrakového. 
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D.5. DOKUEMNTACE AKUSTIKY KONCETNÍHO SÁLU 
D.5.1 Stavební akustika 
Stavební akustika se zabývá posuzováním stavebních dlících konstrukcí z hlediska 
íení zvuku konstrukcemi v budovách. Dlící konstrukce musí zajistit vnitní akustickou 
pohodu uivatel. 
Vzduchová neprzvunost 
Základní poadavky na vzduchovou neprzvunost uvádí norma SN 73 0532 [27].
Dlící konstrukce musí vyhovovat minimálním poadovaným hodnotám uvádných v norm, 
hodnocené konstrukce se posuzují na základ uívání místnosti. Vzduchová neprzvunost  
se hodnotí na základ jednoíselných údaj váené neprzvunosti (Rw) v decibelech (dále jen 
dB). Jednoíselná hodnota váené neprzvunosti je definována souadnicí smrné kivky  
pi kmitotu 500 Hz.  
Kroejová neprzvunost 
 Základní poadavky na kroejové neprzvunost uvádí norma SN 73 0532 [27]. 
Dílí konstrukce musí vyhovovat maximálním poadovaným hodnotám. Tyto hodnoty musí 
být splnny ve smru íení kroejového hluku. Kroejová neprzvunost se hodnotí  
na základ váené normalizované hladin kroejového zvuku (Lnw) v dB.  
  
Posouzení dlících konstrukcí  
V objektu byly posouzeny dlící konstrukce stn a stropu mezi koncertním sálem  
a okolními prostory. Konstrukce byly hodnoceny z pohledu vzduchové a kroejové 
neprzvunosti. Dlící konstrukce byly posouzeny v jednom pípad z pohledu chránné 
místnosti koncertního sálu a v druhém jako hluného prostoru. Posudek dlících konstrukcí  
je doloen v píloze . 19  Posouzení stavební akustiky. Dle výsledk posouzení bude  
na stnu mezi koncertním sálem a bytem kolníka umístná sádrokartonová pedstna  
ve vzdálenosti 100 mm s minerální výplní. Pedstna bude bez vzájemného spojení s nosnou 
stnou. Do konstrukce stropu bude vloena kroejová izolace ISOVER ORSIL 73T tl. 50 mm.
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D.5.2 Prostorová akustika hudebního sálu koly 
Základní poadavky na akustiku v prostorách kol norma SN 73 0527 [28]. 
Prostorová akustika se vnuje zvuku íícím se v místnosti. eí tvar a materiálové eení 
povrch z hlediska jejich pohltivosti zvuku. Hlavním poadavkem je zajistit akustickou 
pohodu z pohledu srozumitelnosti a slyitelnosti. Základními parametry posuzování 
prostorové akustiky je difuzita prostoru, doba dozvuku, srozumitelnost a prostorové eení 
místnosti.  
V projektu je v rámci prostorové akustiky een koncertní sál. V místnosti koncertního sálu  
je posuzována srozumitelnost hudby i ei, doba dozvuku v místnosti pro daný zpsob vyuití 
sálu, charakteristika akustického pole v závislosti na vzdálenosti od zdroje. Výpoty 
jednotlivých problematik jsou doloeny v píloze . 20  Posouzení prostorové akustiky 
koncertního sálu. 
Dispozice a popis místnosti 
Dispoziní umístní sálu je v pízemí pi východní stran obvodu budovy. Místnost 
navazuje na bytový prostor kolníka, prostor aten základní koly a uebny v 2.NP. Uvnit
sálu bude monost sezení pro 60 osob z toho pro 6 osob na invalidním vozíku. Sál bude 
vyuíván jako uebna, zkuebna i jako koncertní sál, popípad me být vyuit pro 
shromaování ák. Z dvod dobré prostorové akustiky, nebude skrz sál vedeno ádné 
potrubní vedení a nebude zde umístn ani výtok pitné vody.  
Pdorysná obdélníková plocha sálu o celkové podlahové ploe 112,42 m2 bude na jednom 
konci místnosti zastavna pódiem devné konstrukce. Konstrukce pódia bude pokryta 
kobercem. Pódium bude pístupno z jedné strany schdky a z druhé strany ikmou 
nájezdovou ploinou. Sklon ploiny bude v maximálním sklonu 6 % s povrchovou úpravou 
vhodnou pro nájezd s invalidními vozíky. Celková výka pódia bude 300 mm nad úrovní 
zbytku podlahy a okraj pódia bude opaten zarákou pro bílou hl ve výce 100 mm.  
Vnitní úprava stn budou omítnuty a opateny nátrem. Na kratí stran místnosti, naproti 
vyvýeného pódia, bude stna opatena akustickým devným obkladem se vzduchovou 
mezerou 100 mm bez pohltivé výpln. Akustický podhled z difúzních panel bude vyroben  
ze sádrokartonových desek o tl. 12,5 mm ve vzdálenosti 100 mm od povrchu stropu s dutinou 
vyplnnou pohltivou výplní. Výpoet a návrh difúzního panelu je doloen v píloze  
. 21  Návrh RPG difuzoru. Dvee budou akusticky izolovány a opateny potahem 
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z bavlnné tkaniny. Stínní místnosti bude zabezpeeno venkovními roletami. Podlaha bude 
pokryta PVC.  
Doba dozvuku 
 Doba dozvuku je as, za který poklesne hladina akustického tlaku po vypnutí zdroje 
hluku o 60 dB. Tato doba je dleitá pro správnou a poslechov píjemnou interpretaci hudby 
i mluveného slova. Optimální doba dozvuku pro koncertní sál koly je uvaována  
pro interpretaci komorní hudby 0,75 s. Výpoet doby dozvuku byl een ve frekvenním 
pásmu 100 Hz a 4000 kHz a to na základ uvaovaných hudebních nástroj a jejich 
frekvenním rozsahu.  
Srozumitelnost 
 Dalím parametrem prostorové akustiky je ztráta srozumitelnosti souhlásek. Jedná se  
o vzdálenost od zdroje zvuku (eníka) kdy je informace pijata posluchaem bez ztráty 
informaní hodnoty. Od hranice 7 m od zdroje bude provedeno elektronické ozvuení 
místnosti. Pi mluveném slovu bude v oblasti pódia umístn mikrofon a ve vzdálenosti 7 m  
od pódia na boních stnách budou umístny jednokanálové reproduktory. Pro áky  
a návtvníky koncertního sálu se sluchadly bude do obvodových stn místnosti nainstalována 
indukní smyka v horizontálním smru. Smyka bude zataena do PVC chrániky.  







Projektová dokumentace v prvé ad eí bezproblémový chod budovy a to jak stavebn, 
tak i technickým zaízením vnitního vodovodu a kanalizace. Dále je navrhovaný projekt 
budovy mateské a základní koly upraven dle specifických poadavk jeho uivatel se 
zamením na dti s poruchami zraku a sluchu. Dispozin objekt nabízí kompletní zázemí 
pro výuku, stravování a pro áky základní koly i ubytování. Pi návrhu objektu bylo myleno 
na to, e pokud lovk o jeden smysl pijde nebo je oslaben, ostatní zesílí. Proto byl do 
budovy koly zakomponován i koncertní sál a dílna výtvarné výchovy, kde mohou áci ukázat 
své nadání.  
Zabývání se touto problematikou mi rozíilo mj pohled na svt z hlediska lidí, kteí ho 
nemohou vnímat stejn obyejn jako my. Uvdomila jsem si, co je pro n dleité, jaké 
musejí pekonávat pekáky. Snaila jsem se navrhnout prostedí, které jim jejich ivot co 
nejvíce usnadní. Vím, e úsilí vynaloené pro zhotovení diplomové práce mi bude pínosem 
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I) Výpoet výky schodiového stupn
KV : h = n           
3700 : 160 = 23,125    >>  volím 23 stup
3700 : 23 = 160 mm (výka stupn) 
KV konstrukní výka 
h  návrhová výka stupn
n  poet stup
II)  Výpoet íky schodiového stupn
2h+b = 630 (podmínka návrhu)       
  
b = 630 - 2h 
b = 630 - 2*160 
b = 310 mm (íka stupn) 
III) Ovení sklonu 
tg  = h/b           
tg  = 160/310 
 = 27,3°    VYHOVÍ
IV) Podchodná výka 
h1 = 1500 + 750/cos           
h1 = 1500 + 750/0,999 
h1 = 2 250 mm > 2100 mm  VYHOVÍ
V) Prchodná výka 
h2 = 750 + 1500*cos           
h2 = 750 + 1500*0,999  
h2 = 2 248,5 mm > 1900 mm  VYHOVÍ
   
pzn. Výpoet proveden dle postupu elektronické monografie studijních materiál FAST [37] 
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 VEKA SOFTLINE 82 AD
T ýOHQČQtSUR¿OX  7 komorový rám,  
  NRPRURYpNĜtGOR
T 7ČVQČQtGYČGRUD]RYi






 Ug 0,5 W/m2K  Uw 0,76 W/m2K 
 Ug 0,6 W/m2K  Uw 0,83 W/m2K 
 Ug 0,7 W/m2K  Uw 0,90 W/m2K
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*h-výka horní hrany zaizovacího pedmtu 
**hn- výka napojení  
Tab. P.1 Specifikace zaizovacích pedmt-vodovod 
Parametry dimenzování 
Materiál vnitního vodovodu  polypropylenové potrubí, PN 20 
Vodomr    potrubní nástavce ocelové, pozinkované 
Materiál vodovodní pípojky  HDPE 100 SR 11 
Dispoziní tlak    = 450 kPa 
Teplota studené vody   10°C 
Teplota teplé vody   55°C 
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I. Stanovení výpotového prtoku v potrubí
Výpotový prtok vody k armaturám pívodním potrubím byl stanoven na základ druhu 







    
kde      výpotový prtok [l/s] 
     jmenovitý výtok armatur a za., dle SN 75 5455, tab.1 
    	 souinitel výtoku dle SN 75 5455, tab.1 
    n poet výtokových armatur stejného druhu 
II. Stanovení tlakové ztráty potrubí
Stanovení tlakové ztráty v potrubí vlivem tení a místními odpory bylo provedeno dle normy  
SN 75 5455 [13], vzorec (9). 
  




kde     tlaková ztráty v potrubí vlivem tení a místními odpory 
      délka posuzovaného úseku potrubí [m] 
  R délková ztráta tením [kPa], dle SN 75 5455 [13], ást 
7.3.3. 
   tlaková ztráta vlivem místních odpor [kPa],  
  dle SN 75 5455 [], ást 7.3.3. 
n poet posuzovaných úsek
Svtlosti potrubí jednotlivých úsek byly zvoleny na základ vypotených prtok . 
Tlakové ztráty (R) a prtoné rychlosti (v) byly zvoleny dle SN 75 5455 [13], píloha E  
a tabulka 9.  
Výpotové parametry návrhu a výsledné navrené svtlosti jednotlivých úsek potrubí  
a tlaková ztráta posuzovaného úseku je doloena v tabulce P. 2. Tlaková ztráta byla navrena 
na tlakov nejhorí vtev vnitního vodovodu. 
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Tab. P.2 Stanovení tlakové ztráty nejvzdálenjího výtoku 
  
III. Hydraulické posouzení pívodního potrubí
Hydraulické posouzení pívodního potrubí bylo provedeno dle SN 75 5455 [13], vztah (6). 
       !  "    [kPa] 
kde   dispoziní petlak na zaátku posuzovaného potrubí,  minimální poadovaný hydrodynamický petlak ped 
výtokovou armaturou na konci posuzovaného potrubí, 
[kPa], dle SN 75 5455 [13], tab.1     tlaková ztráta zpsobená výkovým rozdílem mezi 
geodetickými úrovnmi zaátku a konce posuzovaného 
potrubí, [kPa], dle SN 75 5455 [13], ást 7.1.2.  !  tlakové ztráty vodomr, [kPa], dle SN 75 5455 [13],  
ást 7.1.3.;  12kPa, 17kPa"  tlakové ztráty napojených zaízení, [kPa], dle SN 75 
5455 [13], ást 7.1.3.  tlakové ztráty vlivem tení a místních odpor v potrubí, 
[kPa], dle SN 75 5455 [13], ást 7.3. 
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'*&&& += 94,15 kPa  
kde                    
h svislá vzdálenost mezi geodetickými úrovnmi zaátku a 
konce posuzovaného potrubí, [m]; 9,6 m,  hustota vody, [kg/m3], dle SN 75 5455 [], tabulka D.1; 
10°C = 999,7 kg/m3  -  tíhové zrychlení, [m/s2]; 9,81 m/s2
./0  100  2.1/  34  1/  0  1./0/3
450 567  377,2 kPa 
Nerovnost tlak byla splnna pro navrhované dimenze potrubí.  
IV. Stanovení nejmení potebné dopravní výky cirkulaního erpadla
Do parametr výpotu cirkulaních okruh bylo uvaováno s teplotou vody 53°C. Návrh 
jednotlivých svtlostí obou cirkulaních okruh je patrný z tabulek P. 3 a P. 4. Hodnoty 
tlakových ztrát vlivem tení a místních odpor (pRF ) v  cirkulaních okruzích je rovn 
patrny z tabulek P. 3 a P. 4.  





'*  > ?@+A                   
Pi poadovaném prtoku QC1 = 0,18 l/s na okruhu koly, musí mít cirkulaní erpadlo 
výtlanou dopravní výku H  7,68 m 





'*  > @B+A                
Pi poadovaném prtoku QC1 = 0,18 l/s na okruhu ubytování, musí mít cirkulaní erpadlo 
výtlanou dopravní výku H  7,84 m. 
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Tab. P.3 Stanovení tlakových ztrát cirkulaního okruhu 1 


Tab. P.4 Stanovení tlakových ztrát cirkulaního okruhu 2 
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I. Poteba teplé vody 
Poteba teplé vody byla stanovena pro mytí osob, úklid podlahových ploch a pípravu 
jídel a mytí nádobí. Smrné hodnoty poteby teplé vody byly pejaty z vyhláky . 120/2011 
Sb., píloha 12 [32]. Výpoet byl proveden v souladu s SN 06 0320 [33]. Celkové objemy 
poteby teplé vody jsou uvedeny v tabulkách P. 5 a P. 6 níe. 
Poteba pro mytí osob byla vypoítána ze vztah: 
CD + 
 EF                       
EF  E+ 
 G< 
 +H 
                    
 kde    Vo  poteba TV pro mytí osob v dané period [m3] 
    ni  poet uivatel
    Vd  objem dávky [m3] 
nd  poet dávek 
U3  objemový prtok TV do výtoku [m3/h] 
td  doba dávky [h] 
pd  souinitel prodlouení doby dávky [-] 
Poteba pro pípravu jídel a mytí nádobí byla vypoítána ze vztahu: 
CI  J 
 F                     
kde    Vv  poteba TV pro mytí nádobí v dané period [m3] 
nv  poet jídel 
    Vd   objem dávky [m3] 
Poteba pro úklid podlahových ploch byla vypoítána dle vztahu: 
CK  K 
 F                       
kde Vu  poteba TV pro úklid podlahových ploch [m3]
nu výmra ploch [m2] 
    Vd   objem dávky 
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II. Stanovení poteby tepla 


Poteba tepla odebraného ze zásobníkového ohívae TV (bhem periody): 


Q2p = Q2t + Q2z                                     
Kde   Q2p  teplo odebrané ohívaem do TV v dob periody[kWh] 
Q2t  teoretické teplo odebrané z ohívae v dob periody [kWh] 
Q2z  teplo ztracené pi ohevu a distribuci TV v dob periody [kWh] 
 VB  Technická univerzita Ostrava  
Fakulta stavební  
Diplomová práce Katedra prostedí staveb a TZB  Pílohy 
Poteba teoretického tepla odebraného z ohívae (bhem periody):
Q2t = c * V2p * (L 2  L 1 )                   
Kde    Q2t  teoretické teplo odebrané z ohívae v dob periody [kWh] 
c  mrná tepelná kapacita vody, 1,163 [kWh/m3.K] 
V2p  celková poteba TV v dané period [m3] L 2 teplota teplé vody; 55°C  
   M 1  teplota studené vody; 10°C
Zásobník 1:  Q2t = 1,163 * 2,199 * (5510 ) = 115,10 kWh
Zásobník 2:  Q2t = 1,163 * 2,01 * (5510 ) = 105,19 kWh
Teplo ztracené pi ohevu a distribucí (bhem periody):
 Q2z = Q2t * z                    
Kde   Q2z teplo ztracené pi ohevu a distribuci TV v dob periody [kWh] 
Q2t teoretické teplo odebrané z ohívae v dob periody [kWh] 
z  koeficient zohledující ztráty pi ohevu vody a ztráty v 
rozvodech TV a cirkulace; 0,5 
Zásobník 1:  Q2z = 115,10* 0,5 =57,55 kWh
Zásobník 2:  Q2z = 105,19* 0,5 =52,60 kWh
Teplo dodané ohívaem do TV (bhem periody): 
Q1p =Q2p = Q2t + Q2z                    
Kde    Q1p teplo dodané ohívaem do TV v dob periody[kWh] 
   Q2p  teplo odebrané ohívaem do TV v dob periody[kWh] 
Zásobník 1:  Q2p = 115,10 + 57,55 = 172,65  kWh
Zásobník 2: Q2p = 105,19 + 52,60 = 157,79  kWh 
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Tab. P.8 Stanovení kivky odbru teplé vody UBYTOVÁNÍ 






 VB  Technická univerzita Ostrava  
Fakulta stavební  
Diplomová práce Katedra prostedí staveb a TZB  Pílohy 
IV. Uení objemu zásobník





























Kde   Vz objem zásobníku [m3] 
   Qmax  nejvtí moný rozdíl tepla mezi Q1 a Q2 [kWh] 
c  mrná tepelná kapacita vody, 1,163 [kWh/m3.K] L 2 teplota teplé vody; 55°C  
   L 1  teplota studené vody; 10°C 
Zásobník 1 :
 FN  =(<





 FN  <(<
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Píloha . 7 
Specifikace souástí vnitního vodovodu 
Vypracovala:                  Bc. Jurková Romana 
Vedoucí diplomové práce:      Ing. Svatoová Irena, Ph.D. 
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Do objektu jsou navrena dv
obhové erpadlo EVOPLUS B 11
výrobku jsou dostupná z veejných zdroj
Obr. P.3
II. Vodomr
V objektu budou na pívodním potrubí studené i teplé vody osazen
parametry jsou uvedeny v následující tabulce.




















            
Obr. P.4 Vodomr GMDX
VB  Technická univerzita Ostrava
Fakulta stavební
Katedra prostedí staveb a TZB 
 obhová erpadla pro oba cirkulaní okruhy. Mokrob
0/250,40 SAN M, fy DAB (obr. 1).
 výrobce. 
 Cirkulaní erpadlo DAB 
y vodom
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Zásobníkový ohíva vody 
Zásobník 1 
Pro okruh teplé vody KOLA byl navren zásobníkový nepímotopný ohíva VIH uniSTOR 
R 500, fy Vaillant o objemu 500l. 
Obr. P.6 Zásobníkový ohíva 1, KOLA 


Legenda:   
1 Pipojeni elektrické patrony 
(G1½) 
2 Kontrolní otvor (Ø 120) 
3 Výstup teplé vody (R1) 
5 Vstup topné vody (R1) 
6 Ponorná jímka (Ø 12) 
7 Výstup topné vody (R1) 
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Zásobník 2 
Pro okruh teplé vody UBYTOVÁNÍbyl navren zásobníkový nepímotopný ohíva
IVAR EURO 600, fy IVAR CS spol. s.r.o., o objemu 600l. 
Obr. P.8 Zásobníkový ohíva 2, UBYTOVÁNÍ 
Legenda:   
1 Výstup teplé vody 
2 Anoda 
3 Teplomr idlo 
5 Transportní slepá 
píchytka 
6 Vstup studené vody 
7 Zpáteka z výmníku 
8 Termostat 
9 Vstup výmníku 
10 Cirkulace teplé vody 
11 Výstup teplé vody 
Obr. P.9 Schéma zásobníkového ohívae 2, UBYTOVÁNÍ 
III. Expanzní nádoba 
Do objektu byla k obma zásobníkovým ohívam navrena expanzní nádoba, která bude 
umístna mezi pojistným ventilem a zásobníkovým ohívaem. Velikost expanzní nádoby 
odpovídá 4% z objemu zásobníku. Budou pouity expanzní nádoby typ Airfix A, od firmy 
Flamco. Technické informace jsou dostupné z veejných zdroj výrobce Flamco. 
Zásobník 1 : objem 500l  > objem expanzní nádoby cca 20l  > Airfix A 25 (25l) 
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Píloha . 8 
Dimenzování vnitní kanalizace 
Vypracovala:                   Bc. Jurková Romana 
Vedoucí diplomové práce:      Ing. Svatoová Irena, Ph.D. 
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Tab. P.10 Specifikace zaizovacích pedmt
Parametry dimenzování 
Systém I 
Souinitel odtoku K=0,7 
Odpadní potrubí  HT-Systém, OSMA (odboky s velkým úhlem odboení) 
Svodné potrubí KG-Systém, OSMA (stupe plnní 0,7, jednotný sklon 3%) 
I. Dimenzování odpadních potrubí 
Výpoet prtoku odpadních vod 
]]  ^ 
 E_G                    
Kde Qww prtok odpadních vod [l/s], dle SN EN 12 056-2 [17],  
kapitola 6.3.1 
  K  souinitel odtoku; 0,7
  	DU souet výpotových odtok [l/s] 
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Celkový prtok odpadních vod 
`a`  ]]  b +b                 
Kde  Qtot celkový prtok odpadních vod [l/s],  
  dle SN EN 12 056-2 [17], kapitola 6.3.1 
  Qww prtok odpadních vod [l/s] 
  QC trvalý prtok odpadních vod [l/s]; 1
  QP erpaný prtok odpadních vod [l/s]; 1
Tedy  cdDd  cee
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Tab. P.11 Tabulka jednotlivých výpotových odtok a návrh dimenzí 
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Tab P. 11 Tabulka jednotlivých výpotových odtok a návrh dimenzí 
(pokraování) 
Celkový výpotový prtok odpadních vod budovy je 44,7 l/s. Zvolené svtlosti potrubí byly 
odvozeny z normy SN EN 12056-2 [17], (tab. 11) a dle zásad dimenzování.   
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Tab. P.12 Dimenzování svodného potrubí 


Výpoet prtoku odpadních vod 
]]  ^ 
 E_G                   
Úsek A ]]  0X 
 fG1 = 1,8 l/s      = DN 110
Úsek B ]]g  0X 
 fG1  G3 =2,3 l/s     = DN 110
Úsek C ]]b  0X 
 fG1  G3  G4 =3,3 l/s    = DN 110
Úsek D ]]  0X 
 G1hG. =3,7 l/s    = DN 110
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Úsek E ]]i  0X 
 G1hG/ =3,8 l/s    = DN 110
Úsek F ]]  0X 
 G1hGj =4,4 l/s    = DN 110
Úsek G ]]k  0X 
 G1hGX =4,4 l/s    = DN 110
Úsek H ]]l  0X 
 G1hGm =5,0 l/s    = DN 110
Úsek I  ]]n  0X 
 G1hG2 =5,0 l/s     = DN 110
Úsek J  ]]o  0X 
 G1hG10 =5,0 l/s    = DN 110
Úsek K ]]p  0X 
 G1hG11 =5,6 l/s    = DN 110
Úsek L ]]q  0X 
 G1hG13 =5,8 l/s    = DN 110
Úsek M ]]!  0X 
 G1hG14 =6,3 l/s    = DN 110
Úsek N ]]r  0X 
 G1hG1. =6,7 l/s    = DN 110
Úsek O ]]s  0X 
 G1hG1/ =7,1 l/s    = DN 110
Úsek P ]]t  0X 
 G1hG1j =7,7 l/s    = DN 125
Úsek Q ]]O  0X 
 G1hG1X =8,0 l/s    = DN 125
Úsek R ]]  0X 
 G1hG1m =8,1 l/s    = DN 125
Úsek S ]]u  0X 
 G1hG12 =8,2 l/s    = DN 125
Úsek T ]]v  0X 
 G1hG30 =8,4 l/s    = DN 125
Úsek U ]]w  0X 
 G1hG31 =8,4 l/s    = DN 125
Úsek V ]]x  0X 
 G1hG33 =8,5 l/s    = DN 125
Úsek W ]]  0X 
 G1hG34 =8,6 l/s    = DN 125
Úsek X ]]y  0X 
 G1hG3. =8,6 l/s    = DN 125
Úsek Y ]]z  0X 
 G1hG3/ =8,7 l/s    = DN 125
   
Jmenovité svtlosti jednotlivých úsek svodného potrubí byly voleny dle normy SN EN 
12056-2 [17], (tab. 11) a dle zásad dimenzování. 
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Píloha . 9 
Posouzení pivzduovacích ventil
Vypracovala:                 Bc. Jurková Romana 
Vedoucí diplomové práce:      Ing. Svatoová Irena, Ph.D. 
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Posouzení povzduovacích ventil
Na potrubí vnitní kanalizace byly navreny pivzduovací ventily firmy DURGO. 
Specifikace dimenzí jednotlivých ventil a jejich posouzení je patrné z tabulky P. 13. 
Posouzení bylo provedeno v souladu s SN EN 12056-2 [17], ást 6.5.3.  
@* O





























































































Tab. P.13 Posouzení pivzduovacích ventil odpadního potrubí 
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Píloha . 10 
Návrh lapáku tuku 
Vypracovala:               Bc. Jurková Romana 
Vedoucí diplomové práce:      Ing. Svatoová Irena, Ph.D. 
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Návrh lapáku tuku byl proveden v souladu s SN EN 1825-2 [34]. 














                    

Kde    c{ objem lapáku tuku [l/h] 
    M poet pipravovaných jídel za den 
    Vm mnoství vody na jeden pokrm [l], dle normy tab. A 3; 
10 l 
F souinitel nárazového zatíení dle druhu provozu; dle 
normy tab. a 5; 20 





|} + = 0,694 l/h 
Výpoet hodnoty NS  jmenovitý rozmr: 




























 ft  souinitel teploty vody na pítoku; 1,0 ( t >60°C) 
fd   souinitel hustoty tuk a olej; 1,0 (
tuku< 0,94 g/cm3) 
fr souinitel vlivu istících a splachovacích prostedk; 1,3
(pouívání píleitostné nebo stálé) 
  0j2. 
 10 
 10 
 14 = 0,902 Y+nejblií vyí rozmr lapáku NS1
Objem kalového prostoru je stonásobkem hodnoty NS, tedy 100 l. 
Do objektu byl zvolen lapák tuku spolenosti EKOMONITOR, typ LTH POT 1 s prostorem 
na odlouený tuk.  
 VB  Technická univerzita Ostrava  
Fakulta stavební  
Diplomová práce Katedra prostedí staveb a TZB  Pílohy 
  
 VB  Technická univerzita Ostrava  
Fakulta stavební  
Diplomová práce Katedra prostedí staveb a TZB  Pílohy 
Píloha . 11 
Návrh odvádní deových vod 
Vypracovala:                  Bc. Jurková Romana 
Vedoucí diplomové práce:      Ing. Svatoová Irena, Ph.D. 
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Návrh odvádní deových vod 
Návrh a dimenzování odvodnní ploché stechy byl vypoítán dle SN EN 12 056-3 [18]. 
Pro plochou stechu byl zvolen zpsob odvodování pomocí mezisteích a zaatikových lab
ve sklonu 3 mm/m. laby budou v provedení pozinkovaná ocel. Mezistní laby budou mít 
obdélníkovitý profil, zaatikové laby budou mít profil lichobníkový. Rozmry jednotlivých 
lab jsou patrné z tabulky . P. 14  Návrh parametr deových lab a z výkresové 
dokumentace . D. 1  07 Pohled na stechu. Stení laby budou shora opateny míkou 
proti vnikání hrubých neistot a listí do svislého odpadního potrubí. Pechod steních lab
do svislého deového potrubí bude proveden pomocí rohových vpustí o rozmru  
250x250 mm o délce 425 mm. V pechodu svislého deového pohrbí bude pouita okapová 
vpus se suchou klapkou Geiger, fy GLYNWED s.r.o. 
Odtok deových vod a návrh mezisteích a batikových lab
Výpoet úinné plochy stechy byl proveden dle SN EN 12 056-3, kapitola 4.1 [18]: 
x   
  
  [l/s]              (24) 
A1 úinná plocha stechy pro jeden lab jedním  
r intenzita det dána tab. 1 [18]; 0,03 l/s.m2
 násobena koeficientem bezpenosti K=2 ; 0,06 l/s.m2












































































































































































MS  mezistení lab, ZA-zaatikový lab 
Tab. P.14 Návrh parametr deových lab
 VB  Technická univerzita Ostrava  
Fakulta stavební  
Diplomová práce Katedra prostedí staveb a TZB  Pílohy 
Výpoet celkového píného profilu labu: 
i  uv
   [mm2]                   
S  íka dna steního labu 
      T          íka steního labu pi navrhované hloubce vody 
    W     návrhová hloubka vody 
Pzn. K výpotu byl pouit pomocný software z veejn dostupných zdroj, TZB-info [39] 
Návrh svislého deového potrubí
Svislé odpadní potrubí 1    Q1 = 24,01 l/s    DN 140 
Svislé odpadní potrubí 2,3   Q 2,3 = 27,92 l/s   DN 150 
Pechod ze steních lab do svislého potrubí bude een pomocí rohových vpustí rozmr  
300 x 300 mm. 
Parametry svislého potrubí byly zvoleny dle prtoného mnoství deových vod potrubím,  
dle SN EN 12 056  3 [18], tab. 8  Odtoková mnoství svislých deových odpad. 
Návrh svodného deového potrubí
Úsek 1      QSV1 = 24,01 l/s   DN 150 
Úsek 2      QSV2 = 52,02 l/s   DN 225 
Úsek 3      QSV1 = 79,85 l/s   DN 250 
Parametry svislého potrubí byly zvoleny dle prtoného mnoství deových vod potrubím, 
dle SN EN 12 056  3 [18], tab. C1  Maximální odtoky odpadních vod pi stupni plnní  
70 %. 
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Píloha . 12 
Návrh vsakování deové vody 
Vypracovala:               Bc. Jurková Romana 
Vedoucí diplomové práce:      Ing. Svatoová Irena, Ph.D. 
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 VB  Technická univerzita Ostrava  
Fakulta stavební  
Diplomová práce Katedra prostedí staveb a TZB  Pílohy 
 Pro návrh vsakovací k objektu byl vyuit pomocný výpoetní software z veejn
dostupných zdroj, fy GLYNWED s.r.o.[40], v souladu s SN 75 9010 [35]. Výpoetní 
program poítá dle vzorc:

           
kde   hd  návrhový úhrn sráek; 22,1 mm  
  Ared  redukovaný pdorysný prmt odvodované plochy; 2466 m2
Avz plocha hladiny vsakovacího zaízení (jen u povrchových 
vsakovacích zaízení); 0 m2
f souinitel bezpenosti vsaku; 2
kv koeficient vsaku; 2*10-2
Avsak velikost vsakovací plochy; 90 m2
tc doba trvání sráky; 30 min
Qvsak vsakovaný odtok; 0.0089996 m3/s 
Qo regulovaný odtok; 0 m3.s-1
Tpr  doba prázdnní vsakovacího zaízení
Vvz  nejvtí vypotený retenní objem vsakovacího zaízení 
(návrhový objem); 
Prmrný úhrn sráek je vztaen k lokalit Ostrava- Vítkovice. Celková doba 
vsakování byla vypotena na dobu 1,3 hodiny pro návrhový objem 42,2 m3. Umístní 
vsakovacího tunelu a jeho sestavení bude provedeno dle návod a doporuení výrobce.  
Deová voda bude svodným potrubím nejprve navedena do vsakovacích blok a pak 
pepadem vedena do veejné kanalizaní stoky. Dle výpoetního softwaru bude vsakovací 
tunel sloen z 91 kus vsakovacích tunel GARANTIA, které budou kladeny do jedné vrstvy. 
Rozmr stavební jámy bude vykopán dle poadovaného rozmru dle vsakovacích tunel,  
na vech stranách prodloueno o 500 mm. Poloení jednotlivých tunel bude v provedení 
TWIN. Minimální krytí vsakovacího tunelu je z dvodu pojezdu osobními automobily 500 
mm pi maximální hloubce zaloení 2,5 m pod povrchem. Nad vsakovací tunely bude 
zabudována geomí pro lepí roznesení záte. Bude proveden úplný obsyp trkem  
a to s dodrením tl. zásypu 100 mm pod a 100 mm nad vsakovacím tunelem. 
 VB  Technická univerzita Ostrava  
Fakulta stavební  
Diplomová práce Katedra prostedí staveb a TZB  Pílohy 
Obr. P.10 Schéma uloení vsakovacích tunel GARANTIA 
 (dle montáních návod fy GLYNWED s.r.o []) 
Pro kadých deset tunel bude pipojeno na jednu filtraní achtu s vtracím otvorem. 
Popojení deového potrubí bude napojeno pes elní desky a zaputno minimáln 200 mm 
do vsakovacího tunelu. 
Obr. P.11 Vsakovací tunel GARANTIA Twin 


 VB  Technická univerzita Ostrava  
Fakulta stavební  
Diplomová práce Katedra prostedí staveb a TZB  Pílohy 
Píloha . 13 
Bilance poteby vody, stanovení mnoství odpadních a deových vod 
Vypracovala:                Bc. Jurková Romana 
Vedoucí diplomové práce:          Ing. Svatoová Irena, Ph.D. 
 VB  Technická univerzita Ostrava  
Fakulta stavební  
Diplomová práce Katedra prostedí staveb a TZB  Pílohy 
  
 VB  Technická univerzita Ostrava  
Fakulta stavební  
Diplomová práce Katedra prostedí staveb a TZB  Pílohy 
I. Bilance poteby vody 
Specifická poteba vody 
 Dle vyhláky . 120/2011 Sb. [32] bylo stanoveno smrné íslo poteby. Souinitelé 
denní a hodinové nerovnomrnosti byly pevzaty ze smrnice, dle potu obyvatel. Výsledky 
výpotu jsou uvedeny v tabulce P. 15. 
"  <(= ++                        
kde      Qsp prmrná roní spoteba vody [m3rok] 
Prmrná denní poteba vody 
" +" 
 +                         
kde Qp prmrná denní poteba vody [m3den] 
Qsp specifická poteba vody [m3/os/den] 
n poet obyvatel [-] 
Maximální denní poteba vody 
 +" 
 +
kde  maximální denní poteba vody <
kd souinitel denní nerovnomrnosti; 1,25
Maximální hodinová poteba vody 
# + ; 
  
  
 # +<                 
kde # maximální hodinová poteba vody <
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Tab. P.15 Bilance poteby vody 
 VB  Technická univerzita Ostrava  
Fakulta stavební  
Diplomová práce Katedra prostedí staveb a TZB  Pílohy 
II. Stanovení mnoství odpadních vod 
Specifická produkce odpadních vod  
Specifickou produkci mnoství odpadních vod na osobu a den udává spolenost 
Severomoravské vodovody a kanalizace s.r.o. 
Prmrná denní produkce odpadních vod 
   
 x+                                       () 
kde QD prmrná denní produkce odpadních vod 
<
n poet ekvivalentních obyvatel; 5
qv specifická produkce odpadních vod 
[m3/os/den] 
Maximální denní produkce odpadních vod 
   
  +                 () 
kde QmaxD maximální denní produkce odpadních vod 
<
kd souinitel hodinové nerovnomrnosti; 1,5
Maximální hodinová produkce odpadních vod 
l  OPQR; 
 #+                () 
kde QmaxH       maximální hod. produkce odpadních vod 
<
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Píloha . 14 
Tepeln technické posouzení konstrukcí budovy programem TEPLO 2011 
Vypracovala:                 Bc. Jurková Romana 
Vedoucí diplomové práce:      Ing. Svatoová Irena, Ph.D. 
 ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELN TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 podle SN EN ISO 13788, SN EN ISO 6946, SN 730540 a STN 730540 
 Teplo 2011 
 Název úlohy :  STNA VNJÍ 
 Zpracovatel :  Romana Jurková 
 Zakázka :  Diplomová práce 
 Datum :  2.10.2013 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 Typ hodnocené konstrukce :  Stna 
 Korekce souinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 Skladba konstrukce (od interiéru) :
íslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]  Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Porotherm Univ  0,0100  0,8000  800,0  1450,0  14,0   0.0000 
  2  Porotherm 40 P  0,4250  0,0750  1000,0  650,0  10,0   0.0000 
  3  Porotherm Univ  0,0300  0,8000  800,0  1450,0  14,0   0.0000 
íslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpoet tep. vodivosti 
  1  Porotherm Universal   --- 
  2  Porotherm 40 Profi na maltu pro tenké spáry 
    --- 
  3  Porotherm Universal   --- 
 Okrajové podmínky výpotu :
 Tepelný odpor pi pestupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpoet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor pi pestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpoet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnitního vzduchu Tai :    24.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitního vzduchu RHi :    55.0 % 
 Msíc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe[%]  Pe[Pa] 
  
    1        31    23.0   48.4  1359.0    -2.3   81.1   409.0 
    2        28    23.0   50.5  1417.9    -0.6   80.7   468.9 
    3        31    23.0   51.0  1432.0     3.3   79.4   614.3 
    4        30    23.0   51.9  1457.3     8.2   77.2   839.1 
    5        31    23.0   55.0  1544.3    13.3   74.1  1131.2 
    6        30    23.0   57.7  1620.1    16.4   71.5  1332.9 
    7        31    23.0   59.0  1656.6    17.8   70.1  1428.0 
    8        31    23.0   58.5  1642.6    17.3   70.6  1393.5 
    9        30    23.0   55.2  1549.9    13.6   73.9  1150.4 
   10        31    23.0   52.3  1468.5     9.0   76.8   881.2 
   11        30    23.0   51.0  1432.0     3.8   79.2   634.8 
   12        31    23.0   50.8  1426.4    -0.4   80.5   475.5 
  
 Pro vnitní prostedí byla uplatnna piráka k vnitní relativní vlhkosti :    5.0 % 
 Výchozí msíc výpotu bilance se stanovuje výpotem dle SN EN ISO 13788. 
 Poet hodnocených let :      1 
 TISK VÝSLEDK VYETOVÁNÍ : 
 Tepelný odpor a souinitel prostupu tepla dle SN EN ISO 6946:
 Tepelný odpor konstrukce R :         5.72 m2K/W 
 Souinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.170 W/m2K 
 Souinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.19 / 0.22 / 0.27 / 0.37 W/m2K 
 Uvedené orientaní hodnoty platí pro rznou kvalitu eení tep. most vyjádenou piblinou 
 pirákou dle poznámek k l. B.9.2 v SN 730540-4. 
  
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    2.6E+0010 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :       5351.4 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :          3.7 h 
 Teplota vnitního povrchu a teplotní faktor dle SN 730540 a SN EN ISO 13788:
 Vnitní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        22.38 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.958 
íslo  Minimální poadované hodnoty pi max.  Vypotené 
 msíce  rel. vlhkosti na vnitním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
    
    1    14.9   0.682    11.5   0.547    21.9   0.958    51.6 
    2    15.6   0.687    12.2   0.541    22.0   0.958    53.6 
    3    15.8   0.633    12.3   0.458    22.2   0.958    53.6 
    4    16.0   0.530    12.6   0.297    22.4   0.958    53.9 
    5    16.9   0.376    13.5   0.018    22.6   0.958    56.4 
    6    17.7   0.198    14.2  ------    22.7   0.958    58.7 
    7    18.1   0.050    14.6  ------    22.8   0.958    59.8 
    8    17.9   0.110    14.4  ------    22.8   0.958    59.3 
    9    17.0   0.362    13.5  ------    22.6   0.958    56.5 
   10    16.2   0.511    12.7   0.265    22.4   0.958    54.2 
   11    15.8   0.623    12.3   0.444    22.2   0.958    53.5 
   12    15.7   0.688    12.3   0.541    22.0   0.958    53.9 
    
 Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnitním povrchu, 
   Tsi je vnitní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle SN 730540:
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a slunení radiace) 
 Prbh teplot a tlak v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3     e 
         
 tepl.[C]:   22.4   22.3  -14.5  -14.7 
 p [Pa]:   1640   1596    270    138 
 p,sat [Pa]:   2704   2690    173    169 
 Pi venkovní návrhové teplot dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 Kond.zóna  Hranice kondenzaní zóny     Kondenzující mnoství 
íslo  levá  [m]  pravá   vodní páry [kg/m2s] 
          
    1   0.2890    0.4350   5.995E-0008 
 Celoroní bilance vlhkosti:
  
 Mnoství zkondenzované vodní páry Mc,a:       0.110 kg/m2,rok 
 Mnoství vypaitelné vodní páry Mev,a:       3.096 kg/m2,rok 
  
 Ke kondenzaci dochází pi venkovní teplot nií ne   0.0 C. 
 Bilance zkondenzované a vypaené vlhkosti dle SN EN ISO 13788:
 Roní cyklus .  1
 V konstrukci nedochází bhem modelového roku ke kondenzaci. 
 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro pedpoklad 1D íení vodní páry 
 pevaující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 
 je výsledek výpotu jen orientaní. Pesnjí výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 STOP, Teplo 2011 
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDK PODLE KRITÉRIÍ SN 730540-2 (2011) 
Název konstrukce:   STNA VNJÍ 
Rekapitulace vstupních dat
  
 Návrhová vnitní teplota Ti:  23,0 C 
 Pevaující návrhová vnitní teplota TiM:  23,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnjí stran Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitního vzduchu Tai:  24,0 C 




íslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Porotherm Universal  0,010       0,800  14,0 
   2  Porotherm 40 Profi na maltu pr  0,425       0,075  10,0 
   3  Porotherm Universal  0,030       0,800  14,0 
I. Poadavek na teplotní faktor (l. 5.1 v SN 730540-2)
  
  Poadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,763 
  Vypotená prmrná hodnota: f,Rsi,m =   0,958 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální pípustnou vlhkost 
  na vnitním povrchu 80% (kritérium vylouení vzniku plísní). 
  
  
 Prmrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota pi hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve vech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnní poadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce vetn tepelných most a vazeb. Její pevýení nad poadavkem 
 naznauje pouze monosti plnní poadavku v míst tepelného mostu i tepelné vazby. 
II. Poadavek na souinitel prostupu tepla (l. 5.2 v SN 730540-2)
  
  Poadavek: U,N  =   0,25 W/m2K 
  Vypotená hodnota: U =   0,17 W/m2K 
  U < U,N ... POADAVEK JE SPLNN. 
  
  Vypotený souinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  most (nap. krokví v zateplené ikmé stee). 
III. Poadavky na íení vlhkosti konstrukcí (l. 6.1 a 6.2 v SN 730540-2)
  
 Poadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roní mnoství kondenzátu musí být nií ne roní kapacita odparu. 
  3. Roní mnoství kondenzátu Mc,a musí být nií ne 0,5 kg/m2.rok, 
   nebo 5-10% ploné hmotnosti materiálu (nií z hodnot). 
  Limit pro max. mnoství kondenzátu odvozený z min. ploné hmotnosti 
  materiálu v kondenzaní zón iní: 2,175 kg/m2,rok 
  (materiál: Porotherm Universal). 
  Dále bude pouit limit pro max. mnoství kondenzátu: 0,500 kg/m2,rok 
 Vypotené hodnoty:  V kci dochází pi venkovní návrhové teplot ke kondenzaci. 
  
  Roní mnoství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,1102 kg/m2,rok 
  Roní mnoství odpaitelné vodní páry Mev,a = 3,0959 kg/m2,rok 
  Vyhodnocení 1. poadavku musí provést projektant.
  Mc,a < Mev,a ... 2. POADAVEK JE SPLNN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POADAVEK JE SPLNN. 
 Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
 ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELN TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 podle SN EN ISO 13788, SN EN ISO 6946, SN 730540 a STN 730540 
 Teplo 2011 
 Název úlohy :  PODLAHA NA ZEMIN
 Zpracovatel :  Romana Jurková 
 Zakázka :  Diplomová práce 
 Datum :  2.10.2013 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 Typ hodnocené konstrukce :  Podlaha - výpoet poklesu dotykové teploty 
 Korekce souinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 Skladba konstrukce (od interiéru) :
íslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]  Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Podlahové lino  0,0100  0,1700  1400,0  1200,0  1000,0   0.0000 
  2  Ethafoam  0,0050  0,0410  1000,0  35,0  4000,0   0.0000 
  3  Baumit vyztue  0,0550  1,4000  840,0  2000,0  40,0   0.0000 
  4  PE folie  0,0001  0,3500  1470,0  900,0  144000,0   0.0000 
  5  Extrudovaný po  0,1800  0,0370  2060,0  30,0  100,0   0.0000 
íslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpoet tep. vodivosti 
  1  Podlahové linoleum   --- 
  2  Ethafoam   --- 
  3  Baumit vyztuený potr E 225   --- 
  4  PE folie   --- 
  5  Extrudovaný polystyren   --- 
 Okrajové podmínky výpotu :
 Tepelný odpor pi pestupu tepla v interiéru Rsi :    0.17 m2K/W 
 Tepelný odpor pi pestupu tepla v exteriéru Rse :    0.00 m2K/W 
 Návrhová venkovní teplota Te :     5.0 C 
 Návrhová teplota vnitního vzduchu Tai :    24.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :   100.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitního vzduchu RHi :    55.0 % 
 TISK VÝSLEDK VYETOVÁNÍ : 
 Tepelný odpor a souinitel prostupu tepla dle SN EN ISO 6946:
 Tepelný odpor konstrukce R :         5.09 m2K/W 
 Souinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.190 W/m2K 
 Souinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.21 / 0.24 / 0.29 / 0.39 W/m2K 
 Uvedené orientaní hodnoty platí pro rznou kvalitu eení tep. most vyjádenou piblinou 
 pirákou dle poznámek k l. B.9.2 v SN 730540-4. 
  
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    3.4E+0011 m/s 
 Teplota vnitního povrchu a teplotní faktor dle SN 730540 a SN EN ISO 13788:
 Vnitní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        23.12 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.953 
 Pokles dotykové teploty podlahy dle SN 730540:
 Tepelná jímavost podlahové konstrukce B :       479.52 Ws/m2K 
 Pokles dotykové teploty podlahy DeltaT :         2.89 C 
 STOP, Teplo 2011 
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDK PODLE KRITÉRIÍ SN 730540-2 (2011) 
Název konstrukce:   PODLAHA NA ZEMIN
Rekapitulace vstupních dat
  
 Návrhová vnitní teplota Ti:  23,0 C 
 Pevaující návrhová vnitní teplota TiM:  23,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnjí stran Te:  5,0 C 
 Návrhová teplota vnitního vzduchu Tai:  24,0 C 




íslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Podlahové linoleum  0,010       0,170  1000,0
   2  Ethafoam  0,005       0,041  4000,0 
   3  Baumit vyztuený potr E 225  0,055       1,400  40,0 
   4  PE folie  0,0001       0,350  144000,0 
   5  Extrudovaný polystyren  0,180       0,037  100,0 
I. Poadavek na teplotní faktor (l. 5.1 v SN 730540-2)
  
  Poadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,513 
  Vypotená prmrná hodnota: f,Rsi,m =   0,953 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální pípustnou vlhkost 
  na vnitním povrchu 80% (kritérium vylouení vzniku plísní). 
  
  
 Prmrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota pi hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve vech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnní poadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce vetn tepelných most a vazeb. Její pevýení nad poadavkem 
 naznauje pouze monosti plnní poadavku v míst tepelného mostu i tepelné vazby. 
II. Poadavek na souinitel prostupu tepla (l. 5.2 v SN 730540-2)
  
  Poadavek: U,N  =   0,38 W/m2K 
  Vypotená hodnota: U =   0,19 W/m2K 
  U < U,N ... POADAVEK JE SPLNN. 
  
  Vypotený souinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  most (nap. krokví v zateplené ikmé stee). 
III. Poadavek na pokles dotykové teploty (l. 5.5 v SN 730540-2)
  
  Poadavek: velmi teplá podlaha - dT10,N = 3,8 C 
  Vypotená hodnota: dT10 =   2,89 C 
  dT10 < dT10,N ... POADAVEK JE SPLNN. 
 Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
  
ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELN TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 podle SN EN ISO 13788, SN EN ISO 6946, SN 730540 a STN 730540 
 Teplo 2011 
 Název úlohy :  STECHA PLOCHÁ 
 Zpracovatel :  Romana Jurková 
 Zakázka :  Diplomová práce 
 Datum :  2.10.2013 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 Typ hodnocené konstrukce :  Strop, stecha - tepelný tok zdola 
 Korekce souinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 Skladba konstrukce (od interiéru) :
íslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]  Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Porotherm Univ  0,0100  0,8000  800,0  1450,0  14,0   0.0000 
  2  Stropní konstr  0,2900  0,7940  800,0  800,0  20,0   0.0000 
  3  Sindelit SBS  0,0015  0,2100  1470,0  1200,0  12507,0   0.0000 
  4  Pnový polysty  0,2000  0,0330  1270,0  35,0  70,0   0.0000 
  5  Jutadach 150  0,0004  0,3900  1700,0  375,0  100,0   0.0000 
íslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpoet tep. vodivosti 
  1  Porotherm Universal   --- 
  2  Stropní konstrukce Porotherm Miako 290 mm 
    --- 
  3  Sindelit SBS   --- 
  4  Pnový polystyren 5 (po roce 2003) 
    --- 
  5  Jutadach 150   --- 
 Okrajové podmínky výpotu :
 Tepelný odpor pi pestupu tepla v interiéru Rsi :    0.10 m2K/W 
         dtto pro výpoet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor pi pestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpoet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnitního vzduchu Tai :    24.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitního vzduchu RHi :    55.0 % 
 Msíc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe[%]  Pe[Pa] 
  
    1        31    23.0   48.4  1359.0    -2.3   81.1   409.0 
    2        28    23.0   50.5  1417.9    -0.6   80.7   468.9 
    3        31    23.0   51.0  1432.0     3.3   79.4   614.3 
    4        30    23.0   51.9  1457.3     8.2   77.2   839.1 
    5        31    23.0   55.0  1544.3    13.3   74.1  1131.2 
    6        30    23.0   57.7  1620.1    16.4   71.5  1332.9 
    7        31    23.0   59.0  1656.6    17.8   70.1  1428.0 
    8        31    23.0   58.5  1642.6    17.3   70.6  1393.5 
    9        30    23.0   55.2  1549.9    13.6   73.9  1150.4 
   10        31    23.0   52.3  1468.5     9.0   76.8   881.2 
   11        30    23.0   51.0  1432.0     3.8   79.2   634.8 
   12        31    23.0   50.8  1426.4    -0.4   80.5   475.5 
  
 Pro vnitní prostedí byla uplatnna piráka k vnitní relativní vlhkosti :    5.0 % 
 Výchozí msíc výpotu bilance se stanovuje výpotem dle SN EN ISO 13788. 
 Poet hodnocených let :      1 
 TISK VÝSLEDK VYETOVÁNÍ : 
 Tepelný odpor a souinitel prostupu tepla dle SN EN ISO 6946:
 Tepelný odpor konstrukce R :         6.45 m2K/W 
 Souinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.152 W/m2K 
 Souinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.17 / 0.20 / 0.25 / 0.35 W/m2K 
 Uvedené orientaní hodnoty platí pro rznou kvalitu eení tep. most vyjádenou piblinou 
 pirákou dle poznámek k l. B.9.2 v SN 730540-4. 
  
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    2.1E+0011 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :        269.2 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :         10.0 h 
 Teplota vnitního povrchu a teplotní faktor dle SN 730540 a SN EN ISO 13788:
 Vnitní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        22.55 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.963 
íslo  Minimální poadované hodnoty pi max.  Vypotené 
 msíce  rel. vlhkosti na vnitním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
    
    1    14.9   0.682    11.5   0.547    22.1   0.963    51.2 
    2    15.6   0.687    12.2   0.541    22.1   0.963    53.3 
    3    15.8   0.633    12.3   0.458    22.3   0.963    53.3 
    4    16.0   0.530    12.6   0.297    22.5   0.963    53.7 
    5    16.9   0.376    13.5   0.018    22.6   0.963    56.2 
    6    17.7   0.198    14.2  ------    22.8   0.963    58.6 
    7    18.1   0.050    14.6  ------    22.8   0.963    59.7 
    8    17.9   0.110    14.4  ------    22.8   0.963    59.3 
    9    17.0   0.362    13.5  ------    22.7   0.963    56.4 
   10    16.2   0.511    12.7   0.265    22.5   0.963    54.0 
   11    15.8   0.623    12.3   0.444    22.3   0.963    53.3 
   12    15.7   0.688    12.3   0.541    22.1   0.963    53.5 
    
 Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnitním povrchu, 
   Tsi je vnitní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle SN 730540:
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a slunení radiace) 
 Prbh teplot a tlak v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5     e 
         
 tepl.[C]:   22.6   22.5   20.4   20.3  -14.8  -14.8 
 p [Pa]:   1640   1635   1410    683    140    138 
 p,sat [Pa]:   2733   2721   2390   2384    168    168 
 Pi venkovní návrhové teplot nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 Mnoství difundující vodní páry  Gd :  7.753E-0009 kg/m2s 
 Bilance zkondenzované a vypaené vlhkosti dle SN EN ISO 13788:
 Roní cyklus .  1
 V konstrukci nedochází bhem modelového roku ke kondenzaci. 
 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro pedpoklad 1D íení vodní páry 
 pevaující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 
 je výsledek výpotu jen orientaní. Pesnjí výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 STOP, Teplo 2011 
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDK PODLE KRITÉRIÍ SN 730540-2 (2011) 
Název konstrukce:   STECHA PLOCHÁ 
Rekapitulace vstupních dat
  
 Návrhová vnitní teplota Ti:  23,0 C 
 Pevaující návrhová vnitní teplota TiM:  23,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnjí stran Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitního vzduchu Tai:  24,0 C 




íslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Porotherm Universal  0,010       0,800  14,0 
   2  Stropní konstrukce Porotherm M  0,290       0,794  20,0 
   3  Sindelit SBS  0,0015       0,210  12507,0 
   4  Pnový polystyren 5 (po roce 2  0,200       0,033  70,0 
   5  Jutadach 150  0,0004       0,390  100,0 
I. Poadavek na teplotní faktor (l. 5.1 v SN 730540-2)
  
  Poadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,763 
  Vypotená prmrná hodnota: f,Rsi,m =   0,963 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální pípustnou vlhkost 
  na vnitním povrchu 80% (kritérium vylouení vzniku plísní). 
  
  
 Prmrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota pi hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve vech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnní poadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce vetn tepelných most a vazeb. Její pevýení nad poadavkem 
 naznauje pouze monosti plnní poadavku v míst tepelného mostu i tepelné vazby. 
II. Poadavek na souinitel prostupu tepla (l. 5.2 v SN 730540-2)
  
  Poadavek: U,N  =   0,20 W/m2K 
  Vypotená hodnota: U =   0,15 W/m2K 
  U < U,N ... POADAVEK JE SPLNN. 
  
  Vypotený souinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  most (nap. krokví v zateplené ikmé stee). 
III. Poadavky na íení vlhkosti konstrukcí (l. 6.1 a 6.2 v SN 730540-2)
  
 Poadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roní mnoství kondenzátu musí být nií ne roní kapacita odparu. 
  3. Roní mnoství kondenzátu Mc,a musí být nií ne 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% ploné hmotnosti materiálu (nií z hodnot). 
 Vypotené hodnoty:  V kci nedochází pi venkovní návrhové teplot ke kondenzaci. 
  
  POADAVKY JSOU SPLNNY. 
 Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
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  VÝPOET ENERGETICKÉ NÁRONOSTI BUDOV 
  A PRMRNÉHO SOUINITELE PROSTUPU TEPLA 
  podle vyhláky . 78/2013 Sb. a SN 730540 
   
 a podle EN ISO 13790, EN ISO 13789 a EN ISO 13370 
 Energie 2013 
 Název úlohy:  Diplomová práce 
 Zpracovatel:  Romana Jurková 
 Zakázka:   
 Datum:  21.11.2013 
 ZADANÉ OKRAJOVÉ PODMÍNKY:  
 Poet zón v budov:  3 
 Celkový poet osob v budov:  92,0 
  
 Typ výpotu poteby energie:  msíní (pro jednotlivé msíce v roce) 
 Okrajové podmínky výpotu:
 Název  Poet  Teplota    Celková energie globálního sluneního záení  [MJ/m2] 
 období  dn  exteriéru  Sever  Jih  Východ  Západ  Horizont 
 leden  31  -1,3 C  29,5  123,1  50,8  50,8  74,9 
 únor  28  -0,1 C  48,2  184,0  91,8  91,8  133,2 
 bezen  31  3,7 C  91,1  267,8  168,8  168,8  259,9 
 duben  30  8,1 C  129,6  308,5  267,1  267,1  409,7 
 kvten  31  13,3 C  176,8  313,2  313,2  313,2  535,7 
erven  30  16,1 C  186,5  272,2  324,0  324,0  526,3 
ervenec  31  18,0 C  184,7  281,2  302,8  302,8  519,5 
 srpen  31  17,9 C  152,6  345,6  289,4  289,4  490,3 
 záí  30  13,5 C  103,7  280,1  191,9  191,9  313,6 
íjen  31  8,3 C  67,0  267,8  139,3  139,3  203,4 
 listopad  30  3,2 C  33,8  163,4  64,8  64,8  90,7
 prosinec  31  0,5 C  21,6  104,4  40,3  40,3  53,6
 Název  Poet  Teplota    Celková energie globálního sluneního záení  [MJ/m2] 
 období  dn  exteriéru  SV  SZ  JV  JZ 
 leden  31  -1,3 C  29,5  29,5  96,5  96,5 
 únor  28  -0,1 C  53,3  53,3  147,6  147,6 
 bezen  31  3,7 C  107,3  107,3  232,9  232,9 
 duben  30  8,1 C  181,4  181,4  311,0  311,0 
 kvten  31  13,3 C  235,8  235,8  332,3  332,3 
erven  30  16,1 C  254,2  254,2  316,1  316,1 
ervenec  31  18,0 C  238,3  238,3  308,2  308,2 
 srpen  31  17,9 C  203,4  203,4  340,2  340,2 
 záí  30  13,5 C  127,1  127,1  248,8  248,8 
íjen  31  8,3 C  77,8  77,8  217,1  217,1 
 listopad  30  3,2 C  33,8  33,8  121,7  121,7 
 prosinec  31  0,5 C  21,6  21,6  83,2  83,2 
 PARAMETRY JEDNOTLIVÝCH ZÓN V BUDOV :  
   
PARAMETRY ZÓNY . 1 : 
   
Základní popis zóny 
 Název zóny:  kola 
 Typ zóny pro urení Uem,N:  jiná ne nová obytná budova 
 Typ zóny pro refer. budovu:  jiná budova ne RD a BD 
 Typ hodnocení:  nová budova 
 Geometrie (objem/podlah.pl.):  8724,04 m3 / 875,6 m2 
 Celk. energet. vztaná plocha:  2167,9 m2 
 Úinná vnitní tepelná kapacita:  165,0 kJ/(m2.K) 
 Vnitní teplota (zima/léto):  20,0 C / 20,0 C 
 Zóna je vytápna/chlazena:  ano / ne 
 Regulace otopné soustavy:  ano 
 Prmrné vnitní zisky:  11487 W 
 ....... odvozeny pro  · produkci tepla: 7,0+7,0 W/m2 (osoby+spotebie) 
   · asový podíl produkce: 50+20 % (osoby+spotebie) 
   · zohlednní spotebi: zisky i spoteba 
   · minimální pípustnou osvtlenost: 500,0 lx 
   · mrný píkon osvtlení: 0,10 W/(m2.lx) 
   · prm. úinnost osvtlení: 20 % 
   · dalí tepelné zisky: 0,0 W 
 Teplo na pípravu TV:  159283,1 MJ/rok 
 ....... odvozeno pro  · roní potebu teplé vody: 846,8 m3 
   · teplotní rozdíl pro ohev: (55,0 - 10,0) C 
 Zptn získané teplo mimo VZT:  0,0 MJ/rok 
Zdroje tepla na vytápní v zón
 Vytápní je zajitno VZT:  ne 
 Úinnost sdílení/distribuce:  88,0 % / 89,0 % 
 Název zdroje tepla:  CZT (podíl 100,0 %) 
 Typ zdroje tepla:  obecný zdroj tepla (nap. kotel) 
 Úinnost výroby tepla:  95,0 %  
 Píkon erpadel vytápní:  0,0 W 
 Píkon regulace/emise tepla:  0,0 / 0,0 W 
Zdroje tepla na pípravu TV v zón
 Název zdroje tepla:  nepímotopný elektrický zásobník (podíl 100,0 %) 
 Typ zdroje pípravy TV:  obecný zdroj tepla (nap. kotel) 
 Úinnost zdroje pípravy TV:  93,0 % 
 Objem zásobníku TV:  500,0 l 
 Mrná tep. ztráta zásobníku TV:  4,6 Wh/(l.d) 
 Délka rozvod TV:  120,0 m 
 Mrná tep. ztráta rozvod TV:  173,9 Wh/(m.d) 
 Píkon erpadel distribuce TV:  190,0 W 
 Píkon regulace:  0,0 W 
Mrný tepelný tok vtráním zóny . 1 :
 Objem vzduchu v zón:  6979,232 m3 
 Podíl vzduchu z objemu zóny:  80,0 % 
 Typ vtrání zóny:   pirozené 
 Minimální násobnost výmny:  1,5 1/h 
 Návrhová násobnost výmny:  1,5 1/h 
  
 Mrný tepelný tok vtráním Hv:  3454,720 W/K
Mrný tepelný tok prostupem mezi zónou . 1 a exteriérem : 
 Název konstrukce  Plocha [m2]  U [W/m2K]  b [-]  H,T [W/K]  U,N [W/m2K] 
  
 stna S  192,1  0,170  1,00  32,657  0,300 
 stna J  174,0  0,170  1,00  29,580  0,300 
 stna V  199,56  0,170  1,00  33,925  0,300 
 stna Z  205,52  0,170  1,00  34,938  0,300 
 okna V  85,4 (85,4x1,0 x 1)  1,100  1,00  93,940  1,500 
 okna J  55,0 (55,0x1,0 x 1)  1,100  1,00  60,500  1,500 
 okno Z  74,98 (74,98x1,0 x 1)  1,100  1,00  82,478  1,500 
 okna S  28,08 (28,08x1,0 x 1)  1,100  1,00  30,888  1,500 
  
 Vysvtlivky:  U je souinitel prostupu tepla konstrukce; b je initel teplotní redukce; H,T je mrný tok prostupem tepla 
  a U,N je poadovaná hodnota souinitele prostupu tepla podle SN 730540-2. 
 Vliv tepelných vazeb je ve výpotu zahrnut piblin souinem (A * DeltaU,tbm). 
 Prmrný vliv tepelných vazeb DeltaU,tbm:  0,05 W/m2K 
 Mrný tok prostupem do exteriéru plonými konstrukcemi Hd,c:  398,907 W/K
 ......................................... a píslunými tepelnými vazbami Hd,tb:  50,732 W/K 
Mrný tepelný tok prostupem zeminou u zóny . 1 : 
  
  1. konstrukce ve styku se zeminou  
 Název konstrukce:  podlaha na zemin
 Tepelná vodivost zeminy:  2,0 W/mK 
 Plocha podlahy:  947,3 m2 
 Exponovaný obvod podlahy:  122,92 m 
 Souinitel vlivu spodní vody Gw:  1,0 
  
 Typ podlahové konstrukce:  podlaha na terénu 
 Tlouka obvodové stny:  0,425 m 
 Tepelný odpor podlahy:  5,09 m2K/W 
 Pídavná okrajová izolace:  není 
  
 Sou.prostupu mezi interiérem a exteriérem U:  0,113 W/m2K 
 Ustálený mrný tok zeminou Hg:  107,399 W/K 
  
 Kolísání ekv. msíních mrných tok Hg,m:  od 68,816 do 511,271 W/K 
 ....... stanoveno pro periodické toky Hpi / Hpe:  149,095 / 22,966 W/K 
  
  
 Celkový ustálený mrný tok zeminou Hg:  107,399 W/K
 ............. a píslunými tep. vazbami Hg,tb:  47,365 W/K 
  
 Kolísání celk. ekv. msíních mrných tok Hg,m:  od 68,816 do 511,271 W/K 
  
Solární zisky stavebními konstrukcemi zóny . 1 :  
 Název konstrukce  Plocha [m2]  g/alfa [-]  Fgl/Ff [-]  Fc,h/Fc,c [-]  Fs [-]  Orientace 
 okna V  85,4  0,75  0,7/0,3  1,0/1,0  1,0  V (90 st.) 
 okna J  55,0  0,75  0,7/0,3  1,0/1,0  1,0  J (90 st.) 
 okno Z  74,98  0,75  0,7/0,3  1,0/1,0  1,0  Z (90 st.) 
 okna S  28,08  0,75  0,7/0,3  1,0/1,0  1,0  S (90 st.) 
  
 Vysvtlivky:  g je propustnost sluneního záení zasklení v prsvitných konstrukcích; alfa je pohltivost sluneního záení vnjího 
  povrchu neprsvitných konstrukcí; Fgl je korekní initel zasklení (podíl plochy zasklení k celkové ploe okna); 
  Ff je korekní initel rámu (podíl plochy rámu k celk. ploe okna); Fc,h je korekní initel clonní pohyblivými clonami 
  pro reim vytápní; Fc,c je korekní initel clonní pro reim chlazení a Fs je korekní initel stínní nepohyblivými 
  ástmi budovy a okolní zástavbou. 
  
 Celkový solární zisk konstrukcemi Qs (MJ):
 Msíc:  1  2  3  4  5  6 
 Zisk (vytápní):  7440,1  12377,8  20959,7  29977,4  34219,2  34100,8 
 Msíc:  7  8  9  10  11  12 
 Zisk (vytápní):  32704,3  32936,6  23197,1  18404,5  9605,3  6053,6 
   
PARAMETRY ZÓNY . 2 : 
   
Základní popis zóny 
 Název zóny:  kuchy
 Typ zóny pro urení Uem,N:  jiná ne nová obytná budova 
 Typ zóny pro refer. budovu:  jiná budova ne RD a BD 
 Typ hodnocení:  nová budova 
 Geometrie (objem/podlah.pl.):  1623,96 m3 / 416,4 m2 
 Celk. energet. vztaná plocha:  416,4 m2 
 Úinná vnitní tepelná kapacita:  165,0 kJ/(m2.K) 
 Vnitní teplota (zima/léto):  20,0 C / 20,0 C 
 Zóna je vytápna/chlazena:  ano / ne 
 Regulace otopné soustavy:  ano 
 Prmrné vnitní zisky:  19750 W 
 ....... odvozeny pro  · produkci tepla: 10,0+200,0 W/m2 (osoby+spotebie) 
   · asový podíl produkce: 25+20 % (osoby+spotebie) 
   · zohlednní spotebi: jen zisky 
   · minimální pípustnou osvtlenost: 300,0 lx 
   · mrný píkon osvtlení: 0,10 W/(m2.lx) 
   · prm. úinnost osvtlení: 20 % 
   · dalí tepelné zisky: 0,0 W 
 Teplo na pípravu TV:  14427,27 MJ/rok 
 ....... odvozeno pro  · roní potebu teplé vody: 76,7 m3 
   · teplotní rozdíl pro ohev: (55,0 - 10,0) C 
 Zptn získané teplo mimo VZT:  0,0 MJ/rok 
Zdroje tepla na vytápní v zón
 Vytápní je zajitno VZT:  ne 
 Úinnost sdílení/distribuce:  88,0 % / 89,0 % 
 Název zdroje tepla:  CZT (podíl 100,0 %) 
 Typ zdroje tepla:  obecný zdroj tepla (nap. kotel) 
 Úinnost výroby tepla:  95,0 %  
 Píkon erpadel vytápní:  0,0 W 
 Píkon regulace/emise tepla:  0,0 / 0,0 W 
Zdroje tepla na pípravu TV v zón
 Název zdroje tepla:  nepímotopný elektrický zásobník (podíl 100,0 %) 
 Typ zdroje pípravy TV:  obecný zdroj tepla (nap. kotel) 
 Úinnost zdroje pípravy TV:  93,0 % 
 Délka rozvod TV:  80,0 m 
 Mrná tep. ztráta rozvod TV:  176,4 Wh/(m.d) 
 Píkon erpadel distribuce TV:  190,0 W 
 Píkon regulace:  0,0 W 
Mrný tepelný tok vtráním zóny . 2 :
 Objem vzduchu v zón:  1299,168 m3 
 Podíl vzduchu z objemu zóny:  80,0 % 
 Typ vtrání zóny:   pirozené 
 Minimální násobnost výmny:  1,5 1/h 
 Návrhová násobnost výmny:  1,5 1/h 
  
 Mrný tepelný tok vtráním Hv:  643,088 W/K
Mrný tepelný tok prostupem mezi zónou . 2 a exteriérem : 
 Název konstrukce  Plocha [m2]  U [W/m2K]  b [-]  H,T [W/K]  U,N [W/m2K] 
  
 stna S  45,45  0,170  1,00  7,727  0,300 
 stna Z  91,48  0,170  1,00  15,552  0,300 
 okno Z  25,52 (25,52x1,0 x 1)  1,100  1,00  28,072  1,500 
 okna S  8,68 (8,68x1,0 x 1)  1,100  1,00  9,548  1,500 
  
 Vysvtlivky:  U je souinitel prostupu tepla konstrukce; b je initel teplotní redukce; H,T je mrný tok prostupem tepla 
  a U,N je poadovaná hodnota souinitele prostupu tepla podle SN 730540-2. 
 Vliv tepelných vazeb je ve výpotu zahrnut piblin souinem (A * DeltaU,tbm). 
 Prmrný vliv tepelných vazeb DeltaU,tbm:  0,05 W/m2K 
 Mrný tok prostupem do exteriéru plonými konstrukcemi Hd,c:  60,898 W/K
 ......................................... a píslunými tepelnými vazbami Hd,tb:  8,557 W/K 
Mrný tepelný tok prostupem zeminou u zóny . 2 : 
  
  1. konstrukce ve styku se zeminou  
 Název konstrukce:  podlaha na zemin
 Tepelná vodivost zeminy:  2,0 W/mK 
 Plocha podlahy:  416,4 m2 
 Exponovaný obvod podlahy:  43,88 m 
 Souinitel vlivu spodní vody Gw:  1,0 
  
 Typ podlahové konstrukce:  podlaha na terénu 
 Tlouka obvodové stny:  0,425 m 
 Tepelný odpor podlahy:  5,09 m2K/W 
 Pídavná okrajová izolace:  není 
  
 Sou.prostupu mezi interiérem a exteriérem U:  0,105 W/m2K 
 Ustálený mrný tok zeminou Hg:  43,794 W/K 
  
 Kolísání ekv. msíních mrných tok Hg,m:  od 27,528 do 214,058 W/K 
 ....... stanoveno pro periodické toky Hpi / Hpe:  65,537 / 8,198 W/K 
  
  
 Celkový ustálený mrný tok zeminou Hg:  43,794 W/K
 ............. a píslunými tep. vazbami Hg,tb:  20,820 W/K 
  
 Kolísání celk. ekv. msíních mrných tok Hg,m:  od 27,528 do 214,058 W/K 
  
Solární zisky stavebními konstrukcemi zóny . 2 :  
 Název konstrukce  Plocha [m2]  g/alfa [-]  Fgl/Ff [-]  Fc,h/Fc,c [-]  Fs [-]  Orientace 
 okno Z  25,52  0,75  0,7/0,3  1,0/1,0  1,0  Z (90 st.) 
 okna S  8,68  0,75  0,7/0,3  1,0/1,0  1,0  S (90 st.) 
  
 Vysvtlivky:  g je propustnost sluneního záení zasklení v prsvitných konstrukcích; alfa je pohltivost sluneního záení vnjího 
  povrchu neprsvitných konstrukcí; Fgl je korekní initel zasklení (podíl plochy zasklení k celkové ploe okna); 
  Ff je korekní initel rámu (podíl plochy rámu k celk. ploe okna); Fc,h je korekní initel clonní pohyblivými clonami 
  pro reim vytápní; Fc,c je korekní initel clonní pro reim chlazení a Fs je korekní initel stínní nepohyblivými 
  ástmi budovy a okolní zástavbou. 
  
 Celkový solární zisk konstrukcemi Qs (MJ):
 Msíc:  1  2  3  4  5  6 
 Zisk (vytápní):  733,5  1304,6  2409,1  3752,3  4501,7  4671,7
 Msíc:  7  8  9  10  11  12 
 Zisk (vytápní):  4408,7  4115,5  2739,3  1954,5  920,0  574,5 
   
PARAMETRY ZÓNY . 3 : 
   
Základní popis zóny 
 Název zóny:  ubytování 
 Typ zóny pro urení Uem,N:  jiná ne nová obytná budova 
 Typ zóny pro refer. budovu:  jiná budova ne RD a BD 
 Typ hodnocení:  nová budova 
 Geometrie (objem/podlah.pl.):  5290,43 m3 / 1292,3 m2 
 Celk. energet. vztaná plocha:  1292,3 m2 
 Úinná vnitní tepelná kapacita:  165,0 kJ/(m2.K) 
 Vnitní teplota (zima/léto):  20,0 C / 20,0 C 
 Zóna je vytápna/chlazena:  ano / ne 
 Typ vytápní:  neperuované 
 Regulace otopné soustavy:  ano 
 Prmrné vnitní zisky:  21567 W 
 ....... odvozeny pro  · produkci tepla: 10,0+2,0 W/m2 (osoby+spotebie) 
   · asový podíl produkce: 70+5 % (osoby+spotebie) 
   · zohlednní spotebi: jen zisky 
   · minimální pípustnou osvtlenost: 300,0 lx 
   · mrný píkon osvtlení: 0,10 W/(m2.lx) 
   · prm. úinnost osvtlení: 20 % 
   · dalí tepelné zisky: 0,0 W 
 Teplo na pípravu TV:  135939,9 MJ/rok 
 ....... odvozeno pro  · roní potebu teplé vody: 722,7 m3 
   · teplotní rozdíl pro ohev: (55,0 - 10,0) C 
 Zptn získané teplo mimo VZT:  0,0 MJ/rok 
Zdroje tepla na vytápní v zón
 Vytápní je zajitno VZT:  ne 
 Úinnost sdílení/distribuce:  88,0 % / 89,0 % 
 Název zdroje tepla:  CZT (podíl 100,0 %) 
 Typ zdroje tepla:  obecný zdroj tepla (nap. kotel) 
 Úinnost výroby tepla:  95,0 %  
 Píkon erpadel vytápní:  0,0 W 
 Píkon regulace/emise tepla:  0,0 / 0,0 W 
Zdroje tepla na pípravu TV v zón
 Název zdroje tepla:  nepímotopný elektrický zásobník (podíl 100,0 %) 
 Typ zdroje pípravy TV:  obecný zdroj tepla (nap. kotel) 
 Úinnost zdroje pípravy TV:  93,0 % 
 Objem zásobníku TV:  600,0 l 
 Mrná tep. ztráta zásobníku TV:  4,6 Wh/(l.d) 
 Délka rozvod TV:  60,0 m 
 Mrná tep. ztráta rozvod TV:  173,9 Wh/(m.d) 
 Píkon erpadel distribuce TV:  190,0 W 
 Píkon regulace:  0,0 W 
Mrný tepelný tok vtráním zóny . 3 :
 Objem vzduchu v zón:  4232,344 m3 
 Podíl vzduchu z objemu zóny:  80,0 % 
 Typ vtrání zóny:   pirozené 
 Minimální násobnost výmny:  0,5 1/h 
 Návrhová násobnost výmny:  0,5 1/h 
  
 Mrný tepelný tok vtráním Hv:  698,337 W/K
Mrný tepelný tok prostupem mezi zónou . 3 a exteriérem : 
 Název konstrukce  Plocha [m2]  U [W/m2K]  b [-]  H,T [W/K]  U,N [W/m2K] 
  
 stna S  111,2  0,170  1,00  18,904  0,300 
 stna J  103,9  0,170  1,00  17,663  0,300 
 stna V  162,6  0,170  1,00  27,642  0,300 
 stna Z  162,6  0,170  1,00  27,642  0,300 
 stecha  1363,7  0,150  1,00  204,555  0,240 
 okna V  58,8 (58,8x1,0 x 1)  1,100  1,00  64,680  1,500 
 okna J  23,8 (23,8x1,0 x 1)  1,100  1,00  26,180  1,500 
 okno Z  58,8 (58,8x1,0 x 1)  1,100  1,00  64,680  1,500 
 okna S  16,64 (16,64x1,0 x 1)  1,100  1,00  18,304  1,500 
  
 Vysvtlivky:  U je souinitel prostupu tepla konstrukce; b je initel teplotní redukce; H,T je mrný tok prostupem tepla 
  a U,N je poadovaná hodnota souinitele prostupu tepla podle SN 730540-2. 
 Vliv tepelných vazeb je ve výpotu zahrnut piblin souinem (A * DeltaU,tbm). 
 Prmrný vliv tepelných vazeb DeltaU,tbm:  0,05 W/m2K 
 Mrný tok prostupem do exteriéru plonými konstrukcemi Hd,c:  470,250 W/K
 ......................................... a píslunými tepelnými vazbami Hd,tb:  103,102 W/K 
Mrný tepelný tok prostupem zeminou u zóny . 3 : 
  
  1. konstrukce ve styku se zeminou  
 Název konstrukce:   
  
 Plocha kce ve styku se zeminou i sklepem:  0,0 m2 
 Souinitel prostupu tepla této konstrukce:  0,0 W/m2K 
initel teplotní redukce:  0,0 
  
 Ustálený mrný tok zeminou Hg:  0,0 W/K 
  
 Celkový ustálený mrný tok zeminou Hg:  0,000 W/K
 ............. a píslunými tep. vazbami Hg,tb:  0,000 W/K 
  
 Kolísání celk. ekv. msíních mrných tok Hg,m:  od 0,0 do 0,0 W/K 
  
Solární zisky stavebními konstrukcemi zóny . 3 :  
 Název konstrukce  Plocha [m2]  g/alfa [-]  Fgl/Ff [-]  Fc,h/Fc,c [-]  Fs [-]  Orientace 
 okna V  58,8  0,0  0,7/0,3  1,0/1,0  1,0  V (90 st.) 
 okna J  23,8  0,0  0,7/0,3  1,0/1,0  1,0  J (90 st.) 
 okno Z  58,8  0,0  0,7/0,3  1,0/1,0  1,0  Z (90 st.) 
 okna S  16,64  0,0  0,7/0,3  1,0/1,0  1,0  S (90 st.) 
  
 Vysvtlivky:  g je propustnost sluneního záení zasklení v prsvitných konstrukcích; alfa je pohltivost sluneního záení vnjího 
  povrchu neprsvitných konstrukcí; Fgl je korekní initel zasklení (podíl plochy zasklení k celkové ploe okna); 
  Ff je korekní initel rámu (podíl plochy rámu k celk. ploe okna); Fc,h je korekní initel clonní pohyblivými clonami 
  pro reim vytápní; Fc,c je korekní initel clonní pro reim chlazení a Fs je korekní initel stínní nepohyblivými 
  ástmi budovy a okolní zástavbou. 
  
 Celkový solární zisk konstrukcemi Qs (MJ):
 Msíc:  1  2  3  4  5  6 
 Zisk (vytápní):  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 
 Msíc:  7  8  9  10  11  12 
 Zisk (vytápní):  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 
   
PARAMETRY PERUOVANÉHO VYTÁPNÍ: 
   
íslo zóny:  1 
 Podíl z celkové délky periody:  50,0 % 
 Délka otopné pestávky:  12,0 h 
 Typ otopné pestávky:  s udrováním zvolené teploty 
 Teplota bhem pestávky:  18,0 C 
 Typ zátopu:  optimalizovaný 
 Zvýení výkonu bhem zátopu o:  10,0 % 
 Vnitní tepelná kapacita:  73,8 MJ/K 
 Mrný tok Hic:  22718,0 W/K 
 Vypotená návrhová vnitní teplota bhem otopné pestávky (pro leden):  19,0 C
íslo zóny:  2 
 Podíl z celkové délky periody:  50,0 % 
 Délka otopné pestávky:  12,0 h 
 Typ otopné pestávky:  s udrováním zvolené teploty 
 Teplota bhem pestávky:  18,0 C 
 Typ zátopu:  optimalizovaný 
 Zvýení výkonu bhem zátopu o:  10,0 % 
 Vnitní tepelná kapacita:  73,8 MJ/K 
 Mrný tok Hic:  22718,0 W/K 
 Vypotená návrhová vnitní teplota bhem otopné pestávky (pro leden):  19,7 C
 PEHLEDNÉ VÝSLEDKY VÝPOTU PRO JEDNOTLIVÉ ZÓNY :  
   
VÝSLEDKY VÝPOTU PRO ZÓNU . 1 : 
   
 Název zóny:  kola 
 Vnitní teplota (zima/léto):  20,0 C / 20,0 C 
 Zóna je vytápna/chlazena:  ano / ne 
 Regulace otopné soustavy:  ano 
 Mrný tepelný tok vtráním Hv:  3454,720 W/K 
 Mrný tok prostupem do exteriéru Hd a celkový 
 mrný tok prostupem tep. vazbami H,tb:  497,004 W/K 
 Ustálený mrný tok zeminou Hg:  107,399 W/K 
 Mrný tok prostupem nevytápnými prostory Hu:  --- 
 Mrný tok Trombeho stnami H,tw:  --- 
 Mrný tok vtranými stnami H,vw:  --- 
 Mrný tok prvky s transparentní izolací H,ti:  --- 
 Pídavný mrný tok podlahovým vytápním dHt:  --- 
 Výsledný mrný tok H:  4059,123 W/K 
 Výsledný mrný tok do zóny .2   H,12:  --- 
 Výsledný mrný tok do zóny .3   H,13:  --- 
Poteba tepla na vytápní po msících:
 Msíc  Q,H,ht[GJ]  Q,int[GJ]  Q,sol[GJ]  Q,gn [GJ]  Eta,H [-]  fH [%]  Q,H,nd[GJ] 
 1  223,790  40,791  7,440  48,231  0,938  100,0  178,546 
 2  190,649  32,142  12,378  44,520  0,931  100,0  149,223 
 3  170,854  31,538  20,960  52,498  0,898  100,0  123,696 
 4  120,379  26,977  29,977  56,954  0,824  100,0  73,463 
 5  69,790  24,984  34,219  59,204  0,673  100,0  29,966 
 6  39,382  23,246  34,101  57,347  0,501  61,8  10,629 
 7  21,199  24,021  32,704  56,725  0,374  0,0  ---
 8  22,219  24,984  32,937  57,921  0,384  0,0  ---
 9  65,518  27,350  23,197  50,547  0,700  95,2  30,125 
 10  122,284  31,345  18,404  49,750  0,853  100,0  79,838 
 11  170,461  34,252  9,605  43,857  0,920  100,0  130,103 
 12  204,721  40,405  6,054  46,459  0,933  100,0  161,363 
  
 Vysvtlivky:  Q,H,ht je poteba tepla na pokrytí tepelné ztráty; Q,int jsou vnitní tepelné zisky; Q,sol jsou solární 
  tepelné zisky; Q,gn jsou celkové tepelné zisky; Eta,H je stupe vyuitelnosti tepelných zisk; fH je ást 
  msíce, v ní musí být zóna s regulovaným vytápním vytápna, a Q,H,nd je poteba tepla na vytápní. 
  
 Poteba tepla na vytápní za rok Q,H,nd:  966,953 GJ 
Energie dodaná do zóny po msících:
 Msíc  Q,f,H[GJ]  Q,f,C[GJ]  Q,f,RH[GJ]  Q,f,F[GJ]  Q,f,W[GJ]  Q,f,L[GJ]  Q,f,A[GJ]  Q,fuel[GJ] 
 1  239,968  ---  ---  ---  17,053  39,907  0,509  297,437 
 2  200,557  ---  ---  ---  16,784  30,169  0,460  247,970 
 3  166,250  ---  ---  ---  17,053  28,342  0,509  212,153 
 4  98,736  ---  ---  ---  16,963  22,997  0,492  139,189 
 5  40,275  ---  ---  ---  17,053  20,150  0,509  77,987 
 6  14,286  ---  ---  ---  16,963  18,334  0,492  50,075 
 7  ---  ---  ---  ---  17,053  18,945  0,509  36,507 
 8  ---  ---  ---  ---  17,053  20,150  0,509  37,711 
 9  40,488  ---  ---  ---  16,963  23,463  0,492  81,407 
 10  107,303  ---  ---  ---  17,053  28,101  0,509  152,966 
 11  174,860  ---  ---  ---  16,963  32,091  0,492  224,407 
 12  216,874  ---  ---  ---  17,053  39,425  0,509  273,861 
  
 Vysvtlivky:  Q,f,H je vypotená spoteba energie na vytápní; Q,f,C je vypotená spoteba energie na chlazení; Q,f,RH je 
  vypotená spoteba energie na úpravu vlhkosti vzduchu; Q,f,F je vypotená spoteba energie na nucené vtrání; 
  Q,f,W je vypotená spoteba energie na pípravu teplé vody; Q,f,L je vypotená spoteba energie na osvtlení 
   (pop. i na spotebie); Q,f,A je pomocná energie (erpadla, regulace atd.) a Q,fuel je celková dodaná energie. 
  Vechny hodnoty zohledují vlivy úinností technických systém. 
  
 Celková roní dodaná energie Q,fuel:  1831,669 GJ
  
Prmrný souinitel prostupu tepla zóny
  
 Mrný tepelný tok prostupem obálkou zóny Ht:  604,4 W/K 
 Plocha obalových konstrukcí zóny:  1961,9 m2 
  
 Výchozí hodnota poadavku na prmrný souinitel prostupu tepla 
 podle l. 5.3.4 v SN 730540-2 (2011) .......... Uem,N,20:   0,41 W/m2K 
  
Prmrný souinitel prostupu tepla zóny U,em:  0,31 W/m2K
  
   
VÝSLEDKY VÝPOTU PRO ZÓNU . 2 : 
   
 Název zóny:  kuchy
 Vnitní teplota (zima/léto):  20,0 C / 20,0 C 
 Zóna je vytápna/chlazena:  ano / ne 
 Regulace otopné soustavy:  ano 
 Mrný tepelný tok vtráním Hv:  643,088 W/K 
 Mrný tok prostupem do exteriéru Hd a celkový 
 mrný tok prostupem tep. vazbami H,tb:  90,275 W/K 
 Ustálený mrný tok zeminou Hg:  43,794 W/K 
 Mrný tok prostupem nevytápnými prostory Hu:  --- 
 Mrný tok Trombeho stnami H,tw:  --- 
 Mrný tok vtranými stnami H,vw:  --- 
 Mrný tok prvky s transparentní izolací H,ti:  --- 
 Pídavný mrný tok podlahovým vytápním dHt:  --- 
 Výsledný mrný tok H:  777,156 W/K 
 Výsledný mrný tok do zóny .1   H,21:  --- 
 Výsledný mrný tok do zóny .3   H,23:  --- 
Poteba tepla na vytápní po msících:
 Msíc  Q,H,ht[GJ]  Q,int[GJ]  Q,sol[GJ]  Q,gn [GJ]  Eta,H [-]  fH [%]  Q,H,nd[GJ] 
 1  43,146  55,760  0,734  56,493  0,624  100,0  7,895 
 2  36,822  49,022  1,305  50,327  0,607  52,5  6,289 
 3  33,240  53,120  2,409  55,529  0,599  0,0  --- 
 4  23,740  50,395  3,752  54,147  0,438  0,0  --- 
 5  14,255  51,250  4,502  55,751  0,256  0,0  --- 
 6  8,450  49,330  4,672  54,002  0,156  0,0  --- 
 7  4,989  50,975  4,409  55,383  0,090  0,0  --- 
 8  5,186  51,250  4,116  55,365  0,094  0,0  --- 
 9  13,413  50,501  2,739  53,241  0,252  0,0  --- 
 10  24,136  53,065  1,954  55,019  0,439  0,0  ---
 11  33,126  52,471  0,920  53,391  0,620  0,0  ---
 12  39,579  55,650  0,575  56,224  0,591  8,3  6,342 
  
 Vysvtlivky:  Q,H,ht je poteba tepla na pokrytí tepelné ztráty; Q,int jsou vnitní tepelné zisky; Q,sol jsou solární 
  tepelné zisky; Q,gn jsou celkové tepelné zisky; Eta,H je stupe vyuitelnosti tepelných zisk; fH je ást 
  msíce, v ní musí být zóna s regulovaným vytápním vytápna, a Q,H,nd je poteba tepla na vytápní. 
  
 Poteba tepla na vytápní za rok Q,H,nd:  20,526 GJ 
Energie dodaná do zóny po msících:
 Msíc  Q,f,H[GJ]  Q,f,C[GJ]  Q,f,RH[GJ]  Q,f,F[GJ]  Q,f,W[GJ]  Q,f,L[GJ]  Q,f,A[GJ]  Q,fuel[GJ] 
 1  10,611  ---  ---  ---  2,986  10,450  0,509  24,556 
 2  8,453  ---  ---  ---  2,822  7,762  0,460  19,497 
 3  ---  ---  ---  ---  2,986  7,150  0,509  10,645
 4  ---  ---  ---  ---  2,932  5,655  0,492  9,079 
 5  ---  ---  ---  ---  2,986  4,813  0,509  8,308 
 6  ---  ---  ---  ---  2,932  4,325  0,492  7,749 
 7  ---  ---  ---  ---  2,986  4,469  0,509  7,964 
 8  ---  ---  ---  ---  2,986  4,813  0,509  8,308 
 9  ---  ---  ---  ---  2,932  5,788  0,492  9,212 
 10  ---  ---  ---  ---  2,986  7,081  0,509  10,576 
 11  ---  ---  ---  ---  2,932  8,250  0,492  11,674 
 12  8,524  ---  ---  ---  2,986  10,313  0,509  22,331 
  
 Vysvtlivky:  Q,f,H je vypotená spoteba energie na vytápní; Q,f,C je vypotená spoteba energie na chlazení; Q,f,RH je 
  vypotená spoteba energie na úpravu vlhkosti vzduchu; Q,f,F je vypotená spoteba energie na nucené vtrání; 
  Q,f,W je vypotená spoteba energie na pípravu teplé vody; Q,f,L je vypotená spoteba energie na osvtlení 
   (pop. i na spotebie); Q,f,A je pomocná energie (erpadla, regulace atd.) a Q,fuel je celková dodaná energie. 
  Vechny hodnoty zohledují vlivy úinností technických systém. 
  
 Celková roní dodaná energie Q,fuel:  149,900 GJ
  
Prmrný souinitel prostupu tepla zóny
  
 Mrný tepelný tok prostupem obálkou zóny Ht:  134,1 W/K 
 Plocha obalových konstrukcí zóny:  587,5 m2 
  
 Výchozí hodnota poadavku na prmrný souinitel prostupu tepla 
 podle l. 5.3.4 v SN 730540-2 (2011) .......... Uem,N,20:   0,29 W/m2K 
  
Prmrný souinitel prostupu tepla zóny U,em:  0,23 W/m2K
  
   
VÝSLEDKY VÝPOTU PRO ZÓNU . 3 : 
   
 Název zóny:  ubytování 
 Vnitní teplota (zima/léto):  20,0 C / 20,0 C 
 Zóna je vytápna/chlazena:  ano / ne 
 Regulace otopné soustavy:  ano 
 Mrný tepelný tok vtráním Hv:  698,337 W/K 
 Mrný tok prostupem do exteriéru Hd a celkový 
 mrný tok prostupem tep. vazbami H,tb:  573,352 W/K 
 Ustálený mrný tok zeminou Hg:  --- 
 Mrný tok prostupem nevytápnými prostory Hu:  --- 
 Mrný tok Trombeho stnami H,tw:  --- 
 Mrný tok vtranými stnami H,vw:  --- 
 Mrný tok prvky s transparentní izolací H,ti:  --- 
 Pídavný mrný tok podlahovým vytápním dHt:  --- 
 Výsledný mrný tok H:  1271,689 W/K 
 Výsledný mrný tok do zóny .1   H,31:  --- 
 Výsledný mrný tok do zóny .2   H,32:  --- 
Poteba tepla na vytápní po msících:
 Msíc  Q,H,ht[GJ]  Q,int[GJ]  Q,sol[GJ]  Q,gn [GJ]  Eta,H [-]  fH [%]  Q,H,nd[GJ] 
 1  72,550  75,025  ---  75,025  0,790  100,0  13,250 
 2  61,837  59,670  ---  59,670  0,818  100,0  13,016 
 3  55,519  59,093  ---  59,093  0,778  100,0  9,529 
 4  39,225  51,084  ---  51,084  0,686  25,3  4,158
 5  22,821  47,809  ---  47,809  0,477  0,0  --- 
 6  12,855  44,660  ---  44,660  0,288  0,0  --- 
 7  6,812  46,149  ---  46,149  0,148  0,0  --- 
 8  7,153  47,809  ---  47,809  0,150  0,0  --- 
 9  21,425  51,727  ---  51,727  0,414  0,0  --- 
 10  39,851  58,761  ---  58,761  0,678  0,0  --- 
 11  55,376  63,611  ---  63,611  0,745  79,1  8,000 
 12  66,419  74,361  ---  74,361  0,756  100,0  10,182 
  
 Vysvtlivky:  Q,H,ht je poteba tepla na pokrytí tepelné ztráty; Q,int jsou vnitní tepelné zisky; Q,sol jsou solární 
  tepelné zisky; Q,gn jsou celkové tepelné zisky; Eta,H je stupe vyuitelnosti tepelných zisk; fH je ást 
  msíce, v ní musí být zóna s regulovaným vytápním vytápna, a Q,H,nd je poteba tepla na vytápní. 
  
 Poteba tepla na vytápní za rok Q,H,nd:  58,135 GJ 
Energie dodaná do zóny po msících:
 Msíc  Q,f,H[GJ]  Q,f,C[GJ]  Q,f,RH[GJ]  Q,f,F[GJ]  Q,f,W[GJ]  Q,f,L[GJ]  Q,f,A[GJ]  Q,fuel[GJ] 
 1  17,808  ---  ---  ---  13,764  63,062  0,509  95,143 
 2  17,493  ---  ---  ---  13,611  46,841  0,460  78,405 
 3  12,808  ---  ---  ---  13,764  43,148  0,509  70,228 
 4  5,589  ---  ---  ---  13,713  34,127  0,492  53,922 
 5  ---  ---  ---  ---  13,764  29,042  0,509  43,315 
 6  ---  ---  ---  ---  13,713  26,097  0,492  40,303 
 7  ---  ---  ---  ---  13,764  26,967  0,509  41,240 
 8  ---  ---  ---  ---  13,764  29,042  0,509  43,315 
 9  ---  ---  ---  ---  13,713  34,930  0,492  49,136 
 10  ---  ---  ---  ---  13,764  42,733  0,509  57,006 
 11  10,752  ---  ---  ---  13,713  49,786  0,492  74,743 
 12  13,685  ---  ---  ---  13,764  62,232  0,509  90,190 
  
 Vysvtlivky:  Q,f,H je vypotená spoteba energie na vytápní; Q,f,C je vypotená spoteba energie na chlazení; Q,f,RH je 
  vypotená spoteba energie na úpravu vlhkosti vzduchu; Q,f,F je vypotená spoteba energie na nucené vtrání; 
  Q,f,W je vypotená spoteba energie na pípravu teplé vody; Q,f,L je vypotená spoteba energie na osvtlení 
   (pop. i na spotebie); Q,f,A je pomocná energie (erpadla, regulace atd.) a Q,fuel je celková dodaná energie. 
  Vechny hodnoty zohledují vlivy úinností technických systém. 
  
 Celková roní dodaná energie Q,fuel:  736,947 GJ
  
Prmrný souinitel prostupu tepla zóny
  
 Mrný tepelný tok prostupem obálkou zóny Ht:  573,4 W/K 
 Plocha obalových konstrukcí zóny:  2062,0 m2 
  
 Výchozí hodnota poadavku na prmrný souinitel prostupu tepla 
 podle l. 5.3.4 v SN 730540-2 (2011) .......... Uem,N,20:   0,37 W/m2K 
  
Prmrný souinitel prostupu tepla zóny U,em:  0,28 W/m2K
  
 PEHLEDNÉ VÝSLEDKY VÝPOTU PRO CELOU BUDOVU :  
  
 Faktor tvaru budovy A/V:  0,29 m2/m3 
  
Rozloení mrných tepelných tok
  
 Zóna  Poloka  Plocha [m2]  Mrný tok [W/K]  Procento [%] 
  
 1  Celkový mrný tok H:  ---  4059,123  100,00 %
  
 z toho:  Mrný tok výmnou vzduchu Hv:  ---  3454,720  85,11 % 
  Mrný (ustálený) tok zeminou Hg:  ---  107,399  2,65 % 
  Mrný tok pes nevytápné prostory Hu:  ---  ---  0,00 % 
  Mrný tok tepelnými vazbami H,tb:  ---  98,097  2,42 % 
  Mrný tok do ext. plonými kcemi Hd,c:  ---  398,907  9,83 % 
  
 rozloení mrných tok po konstrukcích: 
  
  Obvodová stna:  771,2  131,101  3,23 % 
  Stecha:  ---  ---  0,00 % 
  Podlaha:  947,3  107,399  2,65 % 
  Otvorová výpl:  243,5  267,806  6,60 % 
  
  Mrný tok speciálními konstrukcemi dH:  0,0  0,000  0,00 % 
  
 2  Celkový mrný tok H:  ---  777,156  100,00 %
  
 z toho:  Mrný tok výmnou vzduchu Hv:  ---  643,088  82,75 % 
  Mrný (ustálený) tok zeminou Hg:  ---  43,794  5,64 %
  Mrný tok pes nevytápné prostory Hu:  ---  ---  0,00 % 
  Mrný tok tepelnými vazbami H,tb:  ---  29,377  3,78 % 
  Mrný tok do ext. plonými kcemi Hd,c:  ---  60,898  7,84 % 
  
 rozloení mrných tok po konstrukcích: 
  
  Obvodová stna:  136,9  23,278  3,00 % 
  Stecha:  ---  ---  0,00 % 
  Podlaha:  416,4  43,794  5,64 % 
  Otvorová výpl:  34,2  37,620  4,84 % 
  
 3  Celkový mrný tok H:  ---  1271,689  100,00 %
  
 z toho:  Mrný tok výmnou vzduchu Hv:  ---  698,337  54,91 % 
  Mrný (ustálený) tok zeminou Hg:  ---  ---  0,00 % 
  Mrný tok pes nevytápné prostory Hu:  ---  ---  0,00 % 
  Mrný tok tepelnými vazbami H,tb:  ---  103,102  8,11 % 
  Mrný tok do ext. plonými kcemi Hd,c:  ---  470,250  36,98 % 
  
 rozloení mrných tok po konstrukcích: 
  
  Obvodová stna:  1904,0  296,406  23,31 % 
  Stecha:  ---  ---  0,00 % 
  Podlaha:  ---  ---  0,00 % 
  Otvorová výpl:  158,0  173,844  13,67 % 
Mrný tok budovou a parametry podle starích pedpis
  
 Souet celkových mrných tepelných tok jednotlivými zónami Hc:  6107,968 W/K 
 Objem budovy stanovený z vnjích rozmr:   15638,4 m3 
 Tepelná charakteristika budovy podle SN 730540 (1994):  0,39 W/m3K 
 Spoteba tepla na vytápní podle STN 730540, Zmena 5 (1997):  28,7 kWh/(m3.a) 
 Poznámka:   Orientaní tepelnou ztrátu budovy lze získat vynásobením soutu mrných tok jednotlivých zón Hc 
  psobícím teplotním rozdílem mezi interiérem a exteriérem. 
  
  
Prmrný souinitel prostupu tepla budovy 
  
 Mrný tepelný tok prostupem obálkou budovy Ht:  1311,8 W/K 
 Plocha obalových konstrukcí budovy:  4611,5 m2 
  
 Výchozí hodnota poadavku na prmrný souinitel prostupu tepla 
 podle l. 5.3.4 v SN 730540-2 (2011) .......... Uem,N,20:   0,38 W/m2K 
  




Poteba tepla na vytápní budovy
 Msíc  Q,H,ht[GJ]  Q,int[GJ]  Q,sol[GJ]  Q,gn [GJ]  Eta,H [-]  fH [%]  Q,H,nd[GJ] 
 1  339,485  171,575  8,174  179,749  0,778  100,0  199,691 
 2  289,309  140,835  13,682  154,517  0,782  84,2  168,528 
 3  259,614  143,751  23,369  167,120  0,756  66,7  133,226 
 4  183,344  128,456  33,730  162,185  0,652  41,8  77,622 
 5  106,866  124,043  38,721  162,764  0,472  33,3  29,966 
 6  60,688  117,237  38,773  156,009  0,321  20,6  10,629 
 7  33,000  121,144  37,113  158,257  0,209  0,0  --- 
 8  34,558  124,043  37,052  161,095  0,215  0,0  --- 
 9  100,356  129,578  25,936  155,514  0,452  31,7  30,125 
 10  186,271  143,172  20,359  163,531  0,651  33,3  79,838 
 11  258,963  150,333  10,525  160,859  0,751  59,7  138,102 
 12  310,719  170,416  6,628  177,044  0,750  69,4  177,887 
  
 Vysvtlivky:  Q,H,ht je poteba tepla na pokrytí tepelné ztráty; Q,int jsou vnitní tepelné zisky; Q,sol jsou solární 
  tepelné zisky; Q,gn jsou celkové tepelné zisky; Eta,H je stupe vyuitelnosti tepelných zisk; fH je ást 
  msíce, v ní musí být zóna s regulovaným vytápním vytápna, a Q,H,nd je poteba tepla na vytápní. 
  
 Poteba tepla na vytápní za rok Q,H,nd:  1045,614 GJ  290,448 MWh 
  
 Objem budovy stanovený z vnjích rozmr:  15638,4 m3 
 Celková energeticky vztaná podlah. plocha budovy:  3876,6 m2 
  
 Mrná poteba tepla na vytápní budovy (na 1 m3):  18,6 kWh/(m3.a) 
  
Mrná poteba tepla na vytápní budovy:  75 kWh/(m2.a)
  
 Hodnota byla stanovena pro poet denostup D =   3982. 
  
 Mrná poteba tepla na vytápní pro 3422 denostup
 pi daném zpsobu vtrání a vnitních ziscích:  67 kWh/(m2.a) 
  
 Poznámka: Mrná poteba tepla je stanovena bez vlivu úinností systém výroby, distribuce a emise tepla. 
  
  
Celková energie dodaná do budovy
 Msíc  Q,f,H[GJ]  Q,f,C[GJ]  Q,f,RH[GJ]  Q,f,F[GJ]  Q,f,W[GJ]  Q,f,L[GJ]  Q,f,A[GJ]  Q,fuel[GJ] 
 1  268,387  ---  ---  ---  33,803  113,419  1,527  417,137 
 2  226,503  ---  ---  ---  33,217  84,773  1,379  345,872 
 3  179,057  ---  ---  ---  33,803  78,639  1,527  293,027 
 4  104,325  ---  ---  ---  33,608  62,780  1,477  202,190 
 5  40,275  ---  ---  ---  33,803  54,004  1,527  129,609 
 6  14,286  ---  ---  ---  33,608  48,756  1,477  98,127 
 7  ---  ---  ---  ---  33,803  50,381  1,527  85,711 
 8  ---  ---  ---  ---  33,803  54,004  1,527  89,334 
 9  40,488  ---  ---  ---  33,608  64,182  1,477  139,755 
 10  107,303  ---  ---  ---  33,803  77,915  1,527  220,548 
 11  185,612  ---  ---  ---  33,608  90,127  1,477  310,824 
 12  239,083  ---  ---  ---  33,803  111,970  1,527  386,383 
  
 Vysvtlivky:  Q,f,H je vypotená spoteba energie na vytápní; Q,f,C je vypotená spoteba energie na chlazení; Q,f,RH je 
  vypotená spoteba energie na úpravu vlhkosti vzduchu; Q,f,F je vypotená spoteba energie na nucené vtrání; 
  Q,f,W je vypotená spoteba energie na pípravu teplé vody; Q,f,L je vypotená spoteba energie na osvtlení 
   (pop. i na spotebie); Q,f,A je pomocná energie (erpadla, regulace atd.) a Q,fuel je celková dodaná energie. 




 Vyp.spoteba energie na vytápní za rok Q,fuel,H:  1405,320 GJ  390,367 MWh  101 kWh/m2 
 Pomocná energie na vytápní Q,aux,H:  ---  ---  --- 
Dodaná energie na vytápní za rok EP,H:  1405,320 GJ  390,367 MWh  101 kWh/m2 
  
 Vyp.spoteba energie na chlazení za rok Q,fuel,C:  ---  ---  --- 
 Pomocná energie na chlazení Q,aux,C:  ---  ---  --- 
Dodaná energie na chlazení za rok EP,C:  ---  ---  --- 
  
 Vyp.spoteba energie na úpravu vlhkosti Q,fuel,RH:  ---  ---  --- 
 Pomocná energie na úpravu vlhkosti Q,aux,RH:  ---  ---  --- 
Dodaná energie na úpravu vlhkosti EP,RH:  ---  ---  --- 
  
 Vyp.spoteba energie na nucené vtrání Q,fuel,F:  ---  ---  --- 
 Pomocná energie na nucené vtrání Q,aux,F:  ---  ---  --- 
Dodaná energie na nuc.vtrání za rok EP,F:  ---  ---  --- 
  
 Vyp.spoteba energie na pípravu TV Q,fuel,W:  404,272 GJ  112,298 MWh  29 kWh/m2 
 Pomocná energie na pípravu teplé vody Q,aux,W:  17,976 GJ  4,993 MWh  1 kWh/m2 
Dodaná energie na pípravu TV za rok EP,W:  422,248 GJ  117,291 MWh  30 kWh/m2 
  
 Vyp.spoteba energie na osvtlení a spot. Q,fuel,L:  890,949 GJ  247,486 MWh  64 kWh/m2 
Dodaná energie na osvtlení za rok EP,L:  890,949 GJ  247,486 MWh  64 kWh/m2 
  




Mrná dodaná energie budovy
  
Celková roní dodaná energie:  755,143 MWh 
  
 Objem budovy stanovený z vnjích rozmr:  15638,4 m3 
 Celková energeticky vztaná podlah. plocha budovy:  3876,6 m2 
  
 Mrná dodaná energie EP,V:  48,3 kWh/(m3.a) 
  
Mrná dodaná energie budovy EP,A:  195 kWh/(m2.a)
  




Rozdlení dodané energie podle energonositel, primární energie a emise CO2
  
 Energo-  Faktory   Vytápní    Teplá voda 
 nositel  transformace  ------ MWh/a ------  t/a  ------ MWh/a ------  t/a 
  
  f,pN  f,pC  f,CO2  Q,f  Q,pN  Q,pC  CO2  Q,f  Q,pN  Q,pC  CO2 
  
 elektina ze sít  3,0  3,2  0,2930  ---  ---  ---  ---  112,3  336,9  359,4  32,9 
 soustava CZT vyuívající od 50   0,3  1,1  0,0000  390,4  117,1  429,4  ---  ---  ---  ---  --- 
             
SOUET     390,4  117,1  429,4  ---  112,3  336,9  359,4  32,9 
  
  
 Energo-  Faktory   Osvtlení    Pom.energie 
 nositel  transformace  ------ MWh/a ------  t/a  ------ MWh/a ------  t/a 
  
  f,pN  f,pC  f,CO2  Q,f  Q,pN  Q,pC  CO2  Q,f  Q,pN  Q,pC  CO2 
  
 elektina ze sít  3,0  3,2  0,2930  247,5  742,5  792,0  72,5  5,0  15,0  16,0  1,5 
 soustava CZT vyuívající od 50   0,3  1,1  0,0000  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  --- 
             
SOUET     247,5  742,5  792,0  72,5  5,0  15,0  16,0  1,5 
  
  
 Energo-  Faktory   Nuc.vtrání    Chlazení 
 nositel  transformace  ------ MWh/a ------  t/a  ------ MWh/a ------  t/a 
  
  f,pN  f,pC  f,CO2  Q,f  Q,pN  Q,pC  CO2  Q,f  Q,pN  Q,pC  CO2 
  
 elektina ze sít  3,0  3,2  0,2930  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  --- 
 soustava CZT vyuívající od 50   0,3  1,1  0,0000  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  --- 
             
SOUET     ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  --- 
  
  
 Energo-  Faktory   Úprava RH   Export elektiny 
 nositel  transformace  ------ MWh/a ------  t/a  -------  MWh/a  ------- 
  
  f,pN  f,pC  f,CO2  Q,f  Q,pN  Q,pC  CO2  Q,el  Q,pN  Q,pC 
  
 elektina ze sít  3,0  3,2  0,2930  ---  ---  ---  --- 
 soustava CZT vyuívající od 50   0,3  1,1  0,0000  ---  ---  ---  --- 
             
SOUET     ---  ---  ---  --- 
  
 Vysvtlivky:  f,pN je faktor neobnovitelné primární energie v kWh/kWh; f,pC je faktor celkové primární energie v kWh/kWh; 
  f,CO2 je souinitel emisí CO2 v kg/kWh; Q,f je vypotená spoteba energie dodávaná na daný úel písluným 
  energonositelem v MWh/rok; Q,el je produkce elektiny v MWh/rok; Q,pN je neobnovitelná primární energie 
  a Q,pC je celková primární energie pouitá na daný úel písluným energonositelem v MWh/rok a CO2 jsou 
  s tím spojené emise CO2 v t/rok. 
  
  
 Souty pro jednotlivé energonositele:  Q,f  [MWh/a]  Q,pN  [MWh/a]  Q,pC  [MWh/a]  CO2 [t/a] 
  
 elektina ze sít  364,777  1094,330  1167,286  106,880 
 soustava CZT vyuívající od 50 do 80% ob  390,367  117,110  429,403  --- 
      
SOUET  755,143  1211,440  1596,689  106,880 
  
 Vysvtlivky:  Q,f je energie dodaná do budovy písluným energonositelem v MWh/rok; Q,pN je neobnovitelná primární 
  energie a Q,pC je celková primární energie pouitá písluným energonositelem v MWh/rok a CO2 jsou 
  s tím spojené emise CO2 v t/rok. 
  
  
Mrná primární energie a emise CO2 budovy
  
 Emise CO2 za rok:   106,880 t 
 Celková primární energie za rok:  1 596,689 MWh  5 748,080 GJ 
Neobnovitelná primární energie za rok:  1 211,440 MWh  4 361,185 GJ 
  
 Objem budovy stanovený z vnjích rozmr:  15 638,4 m3 
 Celková energeticky vztaná podlah. plocha budovy:  3 876,6 m2 
  
 Mrné emise CO2 za rok (na 1 m3):   6,8 kg/(m3.a) 
 Mrná celková primární energie E,pC,V:   102,1 kWh/(m3.a) 
 Mrná neobnovitelná primární energie E,pN,V:   77,5 kWh/(m3.a) 
  
 Mrné emise CO2 za rok (na 1 m2):  28 kg/(m2.a) 
 Mrná celková primární energie E,pC,A:  412 kWh/(m2.a) 
 Mrná neobnovitelná primární energie E,pN,A:  313 kWh/(m2.a)
  
  
 STOP, Energie 2013 
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDK POSOUZENÍ PODLE KRITÉRIÍ 
 VYHLÁKY MPO R . 78/2013 Sb. 
Název úlohy:   Diplomová práce                                                                                                                                        
Rekapitulace vstupních dat: 
 Celková roní dodaná energie:  755,143 MWh 
 Neobnovitelná primární energie:  1211,44 MWh 
  
 Celková energeticky vztaná plocha:  3876,6 m2 
  
 Druh budovy (podle 1. zóny):  jiná ne RD a BD 
 Typ hodnocení (podle 1. zóny):  nová budova 
  
 Podrobný výpis vstupních dat popisujících okrajové podmínky a obalové konstrukce 
 je uveden v protokolu o výpotu programu Energie. 
Poadavek na prmrný souinitel prostupu tepla (§6)
  
Poadavek:  
  ref. prm. sou. prostupu tepla U,em,R =   0,31 W/m2K 
  
  pro zatídní do klasif. tídy se pouije   0,31 W/m2K 
  
Výsledky výpotu: 
  prmrný souinitel prostupu tepla U,em =   0,28 W/m2K 
  
U,em < U,em,R ... POADAVEK JE SPLNN. 
  
 Klasifikaní tída:  C (úsporná) 
  
Poadavek na celkovou dodanou energii (§6)
  
Poadavek:  
 ref. mrná dodaná energie EP,A,R:  241 kWh/(m2.a) 
  
  pro zatídní do klasif. tídy se pouije   241 kWh/(m2.a) 
  
Výsledky výpotu: 
 mrná dodaná energie EP,A:  195 kWh/(m2.a) 
  
EP,A < EP,A,R ... POADAVEK JE SPLNN. 
  
 Klasifikaní tída:  C (úsporná) 
  
Poadavek na neobnovitelnou primární energii (§6)
  
Poadavek:  
 ref. mrná neob. prim. energie E,pN,A,R:  389 kWh/(m2.a) 
  
  pro zatídní do klasif. tídy se pouije   389 kWh/(m2.a) 
  
Výsledky výpotu: 
 mrná neob. prim. energie E,pN,A:  313 kWh/(m2.a) 
  
E,pN,A < E,pN,A,R ... POADAVEK JE SPLNN. 
  
 Klasifikaní tída:  C (úsporná) 
  
  
 Informativní pehled klasifikaních tíd pro dílí dodané energie:
  
 Vytápní:  B (velmi úsporná) 
 Píprava teplé vody:  C (úsporná) 
 Osvtlení:  C (úsporná) 
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Prkaz energetické náronosti budovy 
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Protokol k prkazu energetické náronosti budovy str. 1 / 21
Protokol k prkazu energetické náronosti budovy 
Úel zpracování prkazu
 Nová budova  Budova uívaná orgánem veejné moci 
 Prodej budovy nebo její ásti  Pronájem budovy nebo její ásti 
 Vtí zmna dokonené budovy  
 Jiný úel zpracování:       
Základní informace o hodnocené budov
Identifikaní údaje budovy
Adresa budovy (místo, ulice, popisné íslo, PS): 
     
     
     
Katastrální území:      
Parcelní íslo:      
Datum uvedení budovy do provozu  
(nebo pedpokládané datum uvedení do provozu):      
Vlastník nebo stavebník:           
Adresa: 
     
     
     
I:      
Tel./e-mail:      
Typ budovy
Rodinný dm  Bytový dm Budova pro ubytování a stravování 
Administrativní budova Budova pro zdravotnictví Budova pro vzdlávání 
Budova pro sport  Budova pro obchodní úely  Budova pro kulturu 
Jiné druhy budovy:       
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Geometrické charakteristiky budovy 
Parametr jednotky hodnota 
Objem budovy V  
(objem ástí budovy s upravovaným vnitním prostedím 
vymezený vnjími povrchy konstrukcí obálky budovy) 
[m3] 15 638,4 
Celková plocha obálky budovy A  
(souet vnjích ploch konstrukcí ohraniujících objem 
budovy V) 
[m2] 4 611,5 
Objemový faktor tvaru budovy A/V  [m2/m3] 0,29 
Celková energeticky vztaná plocha budovy Ac  [m2] 3 876,6 
Druhy energie (energonositele) uívané v budov
Hndé uhlí  erné uhlí 
Topný olej Propan-butan/LPG 
Kusové devo, devní tpka Devné peletky 
Zemní plyn   Elektina 
Soustava zásobování tepelnou energií (dálkové teplo): 
     podíl OZE:  do 50 % vetn,    nad 50 do 80 %,   nad 80 %    
Energie okolního prostedí  (nap. slunení energie): 
     úel:   na vytápní,  pro pípravu teplé vody,   na výrobu elektrické energie   
Jiná paliva nebo jiný typ zásobování:       
Druhy energie dodávané mimo budovu 
Elektina    Teplo   ádné 
Protokol k prkazu energetické náronosti budovy str. 3 / 21
Informace o stavebních prvcích a konstrukcích a technických systémech
A) stavební prvky a konstrukce




















[m2] [W/(m2.K)] [W/(m2.K)] [ano/ne] [-] [W/K] 
Obvodová stna 2 812,1 0,16                  1,00 449,9 
Podlaha 1 363,7 0,19                  0,58 150,3 
Otvorová výpl 435,7 1,10                  1,00 479,3 
Tepelné vazby                                    230,6 
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
(pokraování) 





















[m2] [W/(m2.K)] [W/(m2.K)] [ano/ne] [-] [W/K] 
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
Celkem 4 611,5 x x x x 1 310,1 
Poznámka: Hodnocení splnní poadavku je vyadováno jen u vtí zmny dokonené budovy a pi jiné, 
ne vtí zmn dokonené budovy v pípad plnní poadavku na energetickou náronost 
budovy podle § 6 odst. 2 písm. c). 
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[!C] [m3] [W/(m2.K)] [W.m/K] 
kola 20,0 8 724,0 0,33 2 878,92 
kuchy 20,0 1 624,0 0,23 373,52 
ubytování 20,0 5 290,4 0,30 1 587,12 
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
Celkem x 15 638,4 x 4 839,56
Budova 










[W/(m2K)] [W/(m2K)] [ano/ne] 
Budova jako celek 0,28 0,31 ano 
Poznámka: Hodnocení splnní poadavku je vyadováno u nové budovy, budovy s tém nulovou spotebou 
energie a u vtí zmny dokonené budovy v pípad plnní poadavku na energetickou 
náronost budovy podle § 6 odst. 2 písm. a) a písm.b). 



































[-] [-] [%] [kW] [%] [-] [%] [%] 
Referenní 
budova x








50 do 80% 
obnovitelných 
zdroj







50 do 80% 
obnovitelných 
zdroj







50 do 80% 
obnovitelných 
zdroj
100,0       95    89 88 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
Poznámka: 1) symbol x znamená, e není nastaven poadavek na referenní hodnotu, 
                   2) v pípad soustavy zásobování tepelnou energií se nevypluje  
Protokol k prkazu energetické náronosti budovy str. 7 / 21
b.1.b) poadavky na úinnost technického systému k vytápní 
Hodnocená 
budova/zóna 















[-] [%] [%] [ano/ne] 
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
Poznámka: Hodnocení splnní poadavku je vyadováno jen u vtí zmny dokonené budovy a pi jiné, 
ne vtí zmn dokonené budovy v pípad plnní poadavku na energetickou náronost 







































[-] [-] [%] [kW] [-] [%] [%] 
Referenní 
budova x x x x                   
Hodnocená budova/zóna: 
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[-] [-] [-] [ano/ne] 
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
Poznámka: Hodnocení splnní poadavku je vyadováno jen u vtí zmny dokonené budovy a pi jiné, 
ne vtí zmn dokonené budovy v pípad plnní poadavku na energetickou náronost 
budovy podle § 6 odst. 2 písm. c). 





































[-] [-] [kW] [kW] [%] [kW] [m3/hod] [W.s/m3] 
Referenní 
budova x x x x x x x      
Hodnocená budova/zóna: 
kola pirozené vtrání                                           
kuchy pirozené vtrání                                           
ubytování pirozené vtrání                                           
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[-] [-] [kW] [kW] [%] [%] 
Referenní 
budova x x x x x      
Hodnocená budova/zóna: 
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          






























[-] [-] [kW] [kW] [%] [kW] [%] 
Referenní 
budova x x x x x x      
Hodnocená budova/zóna: 
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                













































QW,dis  W,gen COP
[-] [-] [%] [kW] [litry] [%] [-] [Wh/l.d] [Wh/m.d]
Referenní 























ze sít 100,0       600 93     4,6 173,9 
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(nap. 
kotel) 
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
Poznámka: 1) v pípad soustavy zásobování tepelnou energií se nevypluje














zdroje tepla pro 
pípravu teplé 




[-] [%] [%] [ano/ne] 
                                 
                                
                                
                                
                                
Poznámka: Hodnocení splnní poadavku je vyadováno jen u vtí zmny dokonené budovy a pi jiné, 
ne vtí zmn dokonené budovy v pípad plnní poadavku na energetickou náronost 
budovy podle § 6 odst. 2 písm. c). 














Prmrný mrný píkon 
pro osvtlení vztaený 
k osvtlenosti zóny  
pL,lx  
[-] [%] [kW] [W/(m2.lx)] 
Referenní budova x x x 0,10
Hodnocená budova/zóna: 
kola       100,0 43,8 0,10 
kuchy       100,0 12,5 0,10 
ubytování       100,0 38,8 0,10 
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Energetická náronost hodnocené budovy
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Budova                            
Dodávka  
mimo budovu                          




Budova                          
Dodávka mimo 
budovu                          
Fotovoltaické 
panely EPPV  
elektina 
Budova                          
Dodávka mimo 




Budova                          
Dodávka mimo 
budovu                          
Jiné 
Budova                          
Dodávka mimo 
budovu                          
d) rozdlení dílích dodaných energií, celkové primární energie a neobnovitelné 






















[MWh/rok] [-] [-] [MWh/rok] [MWh/rok] 
elektina ze sít 364,777 3,2 3,0 1167,286 1094,331 
soustava CZT 
vyuívající od 50 do 
80% obnovitelných 
zdroj
390,367 1,1 0,3 429,404 117,110 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
Celkem 755,144 x x 1596,690 1211,441 
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e) poadavek na celkovou dodanou energii  






(7) Hodnocená budova  755,144 
(8) Referenní budova  
[kWh/m2.rok] 
241 
(9) Hodnocená budova  195 
f) poadavek na neobnovitelnou primární energii  






(11) Hodnocená budova 1211,441 




(13) Hodnocená budova     (.11 / m
2) 313 
g) primární energie hodnocené budovy 
(14) Celková primární energie [MWh/rok] 1596,690 
(15) Obnovitelná primární energie            (.14 - .11) [MWh/rok] 385,249 
(16) Vyuití obnovitelných zdroj energie  z hlediska primární energie                                              (.15 / .14 x 100) [%] 24,1 




















Celková dodaná energie [MWh/rok] 934,004 
Neobnovitelná primární energie [MWh/rok] 1507,114 
Prmrný souinitel prostupu tepla budovy [W/(m2.K)] 0,31 
Dílí dodané energie:  vytápní [MWh/rok] 561,223 
 chlazení [MWh/rok]       
 vtrání [MWh/rok]       
 úprava vlhkosti vzduchu [MWh/rok]       
 píprava teplé vody [MWh/rok] 125,295 
 osvtlení [MWh/rok] 247,486 
Tabulka h) obsahuje hodnoty, které se pouijí pro vytvoení hranic klasifikaních tíd podle pílohy . 2. 
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Analýza technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních 


















proveditelnost                                             
Ekonomická  
proveditelnost                                             
Ekologická 
proveditelnost                                             
Doporuení k realizaci 
a zdvodnní        
Datum vypracování 
analýzy       
Zpracovatel analýzy       
Energetický posudek  
Povinnost vypracovat energetický posudek            
Energetický posudek je souástí analýzy            
Datum vypracování energetického posudku       
Zpracovatel energetického posudku       
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[W/(m2.K)] [MWh/rok] [MWh/rok] [MWh/rok] [MWh/rok] 
Stavební prvky a konstrukce budovy:
            x x             
Technické systémy budovy:
vytápní:       x       x             
chlazení:       x       x             




      x       x             
píprava  
teplé vody:       x       x             
osvtlení:       x       x             
Obsluha a provoz systém budovy:
     x x x             
Ostatní  uvete jaké:
     x x x             
Celkem x                         
Opatení











Ostatní - uvést 
jaké: 
     
Technická vhodnost                                             
Funkní vhodnost                                             
Ekonomická vhodnost                                             
Doporuení k realizaci 
a zdvodnní       
Datum vypracování 
doporuených opatení       
Zpracovatel analýzy       
Energetický posudek 
Energetický posudek je souástí analýzy            
Datum vypracování energetického posudku       
Zpracovatel energetického posudku       
Protokol k prkazu energetické náronosti budovy str. 19 / 21
Závrené hodnocení energetického specialisty  
Nová budova nebo budova s tém nulovou spotebou energie  
• Spluje poadavek podle § 6 odst. 1 Ano 
• Tída energetické náronosti budovy pro celkovou dodanou energii C 
Vtí zmna dokonené budovy nebo jiná zmna dokonené budovy 
• Spluje poadavek podle § 6 odst. 2 písm. a)            
• Spluje poadavek podle § 6 odst. 2 písm. b)            
• Spluje poadavek podle § 6 odst. 2 písm. c)            
• Plnní poadavk na energetickou náronost budovy se nevyaduje            
• Tída energetické náronosti budovy pro celkovou dodanou energii            
Budova uívaná orgánem veejné moci 
• Tída energetické náronosti budovy pro celkovou dodanou energii            
Prodej nebo pronájem budovy nebo její ásti 
• Tída energetické náronosti budovy pro celkovou dodanou energii            
Jiný úel zpracování prkazu 
• Tída energetické náronosti budovy pro celkovou dodanou energii            
Identifikaní údaje energetického specialisty, který zpracoval prkaz
Jméno a píjmení Bc. Romana Jurková 
íslo oprávnní MPO        
Podpis energetického specialisty       
Datum vypracování prkazu
Datum vypracování prkazu      
  
Prkaz energetické náronosti budovy str. 20 / 21
PRKAZ ENERGETICKÉ NÁRONOSTI BUDOVY
vydaný podle zákona . 406/2000 Sb., o hospodaení energií, a vyhláky . 78/2013 Sb., o energetické náronosti budov 
Ulice, íslo:       
PS, místo:  74221 Kopivnice 
Typ budovy:  ZÁKLADNÍ A MATESKÁ KOLA S UBYTOVÁNÍM
Plocha obálky budovy:  4 611,5 m2
Objemový faktor tvaru A/V:  0,29 m2/m3
Energeticky vztaná plocha:  3 876,6 m2
ENERGETICKÁ NÁRONOST BUDOVY
Celková dodaná energie 
(Energie na vstupu do budovy)
Neobnovitelná primární energie 
(Vliv provozu budovy na ivotní prostedí)
Mrné hodnoty    kWh/(m²·rok)
     
120




     
361
     
482
     
602
     
      
194




     
583
     
778
     
972
     
Hodnoty pro celou budovu 
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u Hodnoty pro celou budovu 
MWh/rok
Vnjí stny: 






Pípravu teplé vody:   Elektina ze sít: 364,8   Dálkové teplo: 390,4
Osvtlení:   ---   ---
  ---   ---
Jiné:        ---   ---
  ---   ---
UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁRONOSTI BUDOVY
Obálka budovy Vytápní Chlazení Vtrání Úprava vlhkosti Teplá voda Osvtlení
Uem W/(m²·K) Dílí dodané energie      Mrné hodnoty      kWh/(m²·rok)
     
     
0,28
     
     
     
      
     
101
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
30
     
     
     
     
     
     
64
     
     
     
     
Hodnoty pro celou budovu 
MWh/rok 390,36                117,29 247,48
Zpracovatel: Bc. Romana Jurková Osvdení .:      
Kontakt:      Vyhotoveno dne:      
Podpis:
 VB  Technická univerzita Ostrava  
Fakulta stavební  
Diplomová práce Katedra prostedí staveb a TZB  Pílohy 
Píloha . 17 
Posouzení denní osvtlenosti programem WDLS 
Vypracovala:               Bc. Jurková Romana 
Vedoucí diplomové práce:      Ing. Svatoová Irena, Ph.D. 
 VB  Technická univerzita Ostrava  
Fakulta stavební  
Diplomová práce Katedra prostedí staveb a TZB  Pílohy 
  
 VB  Technická univerzita Ostrava  
Fakulta stavební  
Diplomová práce Katedra prostedí staveb a TZB  Pílohy 
Pro posouzení denního osvtlení byl pouit výpoetní software WDLS 4.1  
Astra 92 a.s. Zlín a posouzení bylo provedeno dle SN 73 0580  1 [22] a SN 73 0580  3 
[21]. 
Poadavky  
Normové poadavky na denní osvtlení budov v prostorách s trvalým pobytem lidí 
byly pejaty z SN 73 0580  3, tabulka 1 [22]. Z dvod zrakového postiení dtí byly 

































Tab. P.17 Tídy zrakových innosti poadovaných v objektu 
Pro obytné místnosti musí platit, aby ve dvou kontrolních bodech umístných 
v polovin hloubce místnosti (nejvíce vak 3m od osvtlovacího otvoru), ve vodorovné 
vzdálenosti jednoho metru od boních stn a ve výce zrakového úkolu byly hodnoty denní 
osvtlenosti vtí nebo rovny 0,7 % a zárove prmrná hodnota z obou bod musí být 
nejmén 0,9 %.  
Parametry posuzování 
Uebny M    MZÚ 450mm nad podlahou, sí bod 1m od boních stn 
Uebny Z    MZÚ 850mm nad podlahou, sí bod 1m od boních stn 
Místnosti zamstnanc MZÚ 850mm nad podlahou, sí bod 1m od boních stn 
Jídelna    MZÚ 850mm nad podlahou, sí bod 1m od boních stn  
Pohybová herna Z  MZÚ na podlaze, sí bod 1m od boních stn 
 VB  Technická univerzita Ostrava  
Fakulta stavební  
Diplomová práce Katedra prostedí staveb a TZB  Pílohy 
Ubytování   MZÚ 850mm nad podlahou, dva kontrolní body v polovin
hloubky místnosti (maximáln vak  3m od okna), 1m od 
boních stn 
Byt kolníka MZÚ 850mm nad podlahou, dva kontrolní body v polovin
hloubky místnosti (maximáln vak  3m od okna), 1m od 
boních stn 
Popis místností 
Hodnoty initel odrazu jednotlivých konstrukcí v místnostech, uitné plochy 
místností a velikosti osvtlovacích prostor jsou uvedeny v následující tabulce Tab. P. 17
Popis místností. Objekt je stínn z východní strany panelovým domem o výce 20 m 
v pdorysné vzdálenosti 35 m od objektu, a ze západní strany rodinným domem o výce 4 m 
v pdorysné vzdálenosti 9 m.  
initel odrazu terénu    0,2 
initel odrazu osvtlovacího otvoru  0,2 
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Tab. P.18 Popis místností 
 VB  Technická univerzita Ostrava  
Fakulta stavební  
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Tab. P. 18  Popis místností (pokraování) 
Vyhodnocení 
Výsledné hodnoty denní osvtlenosti jednotlivých místností jsou doloeny v grafické podob
ve výkresové dokumentaci . D. 5  01, D. 5  02 a D. 5  03.  
Pokoje ubytování i byt kolníka vyhoví normovým poadavkm. Nkteré místnosti 
posuzované pomocí sít bod nevyhoví normovým poadavkm v celé své uitné ploe. 
Prostor je dle hodnot jednotlivých izolinií rozdlen na funkn vymezené ásti. V místech  
 VB  Technická univerzita Ostrava  
Fakulta stavební  
Diplomová práce Katedra prostedí staveb a TZB  Pílohy 
s nevyhovující denní osvtlenosti je nutné navrhnout sdruené osvtlení. Umlé osvtlení 
bude automaticky ovládáno na základ signalizace idla. Pi poklesu úrovn denního 
osvtlení v místnosti pod vymezenou hranici se zapne. Automatické ovládání umlého 
osvtlení zachovává rovn monost runího ovládání. 
  
 VB  Technická univerzita Ostrava  
Fakulta stavební  
Diplomová práce Katedra prostedí staveb a TZB  Pílohy 
Píloha . 18 
Posouzení doby proslunní programem Sunlis 
Vypracovala:                 Bc. Jurková Romana 
Vedoucí diplomové práce:      Ing. Svatoová Irena, Ph.D. 
 VB  Technická univerzita Ostrava  
Fakulta stavební  
Diplomová práce Katedra prostedí staveb a TZB  Pílohy 
  
 VB  Technická univerzita Ostrava  
Fakulta stavební  
Diplomová práce Katedra prostedí staveb a TZB  Pílohy 
Výpoet proslunní byl proveden ve výpoetním software Sunlis 2005  
firmy Astra 92 a.s. Zlín, v souladu s SN 73 4301 [23]. Posuzován byl byt kolníka. Osa 
objektu je severojiní, byt kolníka se nachází v severovýchodním roku v 1.NP. Minimální 
celková doba proslunní musí být k datu 1. bezna 90 minut, pi zanedbání oblané oblohy. 
Za proslunný se byt povauje, pokud se souet uitných ploch jeho proslunných obytných 
místností rovná minimáln ½ soutu vech ploch obytných místností. Vyhodnocení doby 
proslunní bylo provedeno pro den 1. bezna. kolníkv byt na proslunní vyhoví s celkovou 
dobou proslunní pro celý byt 150 minut. Výsledky posouzení pro ob místnosti bytu 
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Tab. P.19 Vyhodnocení doby proslunní pro den 1.3. 
  
 VB  Technická univerzita Ostrava  
Fakulta stavební  
Diplomová práce Katedra prostedí staveb a TZB  Pílohy 

  
 VB  Technická univerzita Ostrava  
Fakulta stavební  
Diplomová práce Katedra prostedí staveb a TZB  Pílohy 
Píloha . 19 
Posouzení stavební akustiky 
Vypracovala:                 Bc. Jurková Romana 
Vedoucí diplomové práce:      Ing. Svatoová Irena, Ph.D. 
 VB  Technická univerzita Ostrava  
Fakulta stavební  
Diplomová práce Katedra prostedí staveb a TZB  Pílohy 
  
 VB  Technická univerzita Ostrava  
Fakulta stavební  
Diplomová práce Katedra prostedí staveb a TZB  Pílohy 
A) Posouzení vzduchové neprzvunosti 
1) Chránný prostor: hudební sál / Hluný prostor: atna 
Poadavek  R´w  Rw,N Rw,N = 51 dB
Dlící konstrukcí je stna Porotherm 30 AKU SYM s deklarovanou laboratorní 
neprzvuností Rw = 58 dB i po poníení o 2 dB pro získání neprzvunosti stavební, splní 
podmínku:  
   R´w  Rw,N 
56  51 dB
2) Chránný prostor: byt kolníka / Hluný prostor: koncertní sál 
Poadavek  R´w  Rw,N Rw,N = 62 dB 
Dlící konstrukce z tvárnice Porotherm 30 AKU SYM bude navíc v prostoru lonice kolníka 
doplnna o pedstnu  (bez spojení s nosnou stnou) ve vzdálenosti 110 mm bez pohltivé 
výpln. 
Výpoet se provede dle vzorce:  Rw1 = Rws + Rw1 +K1 + K2 
Kde    Rws    vzduchová neprzvunost hmotné stny; 56 dB 
Rw1  pírustek indexu vzduchové neprzvunosti v závislosti 
na tl. vzduchové mezery a dílí stny; 7 dB
K1 a K2  pírstky zdvojením pedstny nebo dvojtou pedtnou;  
0 dB 
Rw1 = 63 dB 
Navrená konstrukce splní podmínku  R´w  Rw,N 
      63   62 dB
 VB  Technická univerzita Ostrava  
Fakulta stavební  
Diplomová práce Katedra prostedí staveb a TZB  Pílohy 
B) Posouzení kroejové neprzvunosti 
Chránný prostor: koncertní sál / Hluný prostor: uebna 
Poadavek  L´nw  Lnw, N Lnw, N = 48 dB 
Dle výpotového vzorce  Lnweqo = 89,4  0,033 *m´ 
kde       m´  ploná hmotnost stropu [kg/m2] 
       
    Lnweqo = 89,4  0,033 * 425 = 75 dB 
    Lnw = Lnweqo - Lw -K 
kde       
Lw  vliv plovoucí podlahy 
K korekce 
Lnw = 75  25,5  3 = 46,5 = 47 dB 
Podmínka je splnna  47dB  < 48 dB 
Pro výpoty byly pouity nomogramy z publikace Stavební fyzika 1 [43]. 
Deklarovaná neprzvunost oken je 35 dB, která utlumí hluk z venkovního prostoru. 
Certifikát okna je doloen v píloze . 4. 
  
 VB  Technická univerzita Ostrava  
Fakulta stavební  
Diplomová práce Katedra prostedí staveb a TZB  Pílohy 
Píloha . 20 
Posouzení prostorové akustiky koncertního sálu 
Vypracovala:                Bc. Jurková Romana 
Vedoucí diplomové práce:      Ing. Svatoová Irena, Ph.D. 
 VB  Technická univerzita Ostrava  
Fakulta stavební  
Diplomová práce Katedra prostedí staveb a TZB  Pílohy 
  
 VB  Technická univerzita Ostrava  
Fakulta stavební  
Diplomová práce Katedra prostedí staveb a TZB  Pílohy 
Posouzení doby dozvuku ve kolním koncertním sále bylo provedeno  
dle SN 73 0527. Pro výpoet byly pouity hodnoty souinitel pohltivosti povrch
z publikace Stavební fyzika 1, kapitola 6.4 [43]. Koncertní sál byl navren jako koncertní sál 
komorní hudby, který bude vyuíván i k výuce dtí. Optimální doba dozvuku (T0) byla urena 
na základ objemu místnosti dle SN 73 0525, obrázek A1 [29], a to 0,75 s. Krajní meze 
pomru dob dozvuku T/T0 obsazeného prostoru ureného k pednesu huby na stedním 
kmitotu oktávového pásma byl pejat z normy SN 73 0527, obrázek A. 2 [28]. Maximální 
pípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku pozadí je 25 dB.  
Výpoet doby dozvuku 
Objem místnosti  340 m3 
Optim. doba dozvuku  0,75 s 
Stny    vápenocementová omítka 
    akustické devné obklady, vzduchová mezera d=100mm 
Podlaha   PVC d= 2 mm na plstné podloce 
Strop    Rigips Vario RB d=12,5 mm, vzduchová mezera d=100 mm 
Pódium   zátový koberec Jekor 
Dvee    bavlnná tkanina 0,36 kg/ m2
Okna    dvojitá 
Poet divák   60 osob 
  
 VB  Technická univerzita Ostrava  
Fakulta stavební  
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Tab. P.20 Výpoet dob dozvuku pro koncertní sál 

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Výpoet kritického kmitotu místnosti (1000Hz) 
  
kde   frekvence kritického kmitotu [Hz] 
  T doba dozvuku, [s] 
  V  objem místnosti [m3]; 370 m3
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Tab. P.21 Hodnoty kritických kmitot v závislosti na dob dozvuku 
Od hranice kritického kmitotu je zvukové pole akusticky vyrovnané a lze spolehliv
uvaovat se vztahy pro výpoet doby dozvuku dle výe uvedených vzorc.  
Výpoet kritické vzdálenosti 
	  
  
kde  	 kritická vzdálenost 
  Q smrovost zdroje; 6 (housle stedních kmitot) 
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Tab. P.22 Hodnoty kritických vzdáleností  
Za hranicí kritické vzdálenosti se nachází pole odraených vln, kde prmrná hladina 
akustického tlaku je tém nezávislá na vzdálenosti. 

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Posouzení ztráty srozumitelnosti souhlásek 
Srozumitelnost ei v prostorách je ovlivnna dobou dozvuku, objemem prostor, vzdálenosti 
od zdroje a na odstupu hladiny hluku pozadí od hladiny ei. Pro posuzování bylo uvaováno, 
e hladina hluku pozadí nepekroí 25 dB.  Výpoet ztráty srozumitelnosti souhlásek lze 
zjistit ze vztahu: 
           
  
kde    ZSS  ztráta srozumitelnosti souhlásek [%] 
    T  doba dozvuku [s]; 0,82 s (pro 1000 Hz)  
    D   vzdálenost od zdroje [m] 
    N  poet zdroj
    V  objem místnosti [m3] 
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Tab. P.23 Vypoítané hodnoty ztráty srozumitelnosti souhlásek  
a jejich vyhodnocení 

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Posouzení tvaru místnosti 
Místnost koncertního sálu je obdélníkového pdorysu s rozmry 14,635 m x 7,755 m, 
svtlá výka místnosti 3,2 m. Zdroj zvuku je umístn v prostoru pi kratí stn místnosti. 
Koncertní sál nevyhoví ve dvou doporuených pomrech, ale z dvodu stavebn technického 
eení dispozice budovy nelze poadovaným pomrm vyhovt. Pdorysný tvar místnosti  










Tab. P.24 Doporuené pomry místnosti  









Obr. P.13 ez koncertním sálem 

Obr. P.14 Pdorys koncertního sálu  

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Píloha . 21 
Návrh RPG difuzoru 
Vypracovala:                 Bc. Jurková Romana 
Vedoucí diplomové práce:      Ing. Svatoová Irena, Ph.D. 
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Výpoet návrhu rozptylového prvku RPG byl proveden dle publikace Stavební fyzika 
1, kapitola 6.2.4.2 [43]. Pro návrh difuzoru bylo uvaováno se tymi druhy hudebních 
nástroj a výpoet byl vztaen k jejich frekvennímu rozsahu. Vypotená hloubka 
jednotlivých achet se pohybuje v rozsahu od nuly do poloviny vlnové délky minimálního 
kmitotu. achty mají zrcadlovou symetrii vi stedové ose panelu a po n 	 N se periodicky 
opakují. RPG difuzor je vyroben ze sádrokartonových desek Rigips RB o tl. 12,5 mm,  




















Výpoet íky achty 
     = 0,085 m = 85 mm               () 
kde     b íka achty [m] 
   c rychlost íení zvuku [m/s]
   fmax maximální zvolený kmitoet [Hz] 
     
Výpoet potu achet  
    !" #    !" #$  %  !" &
'(  !            () 
  
zvolené nejblií vyí prvoíslo 101 
kde     f0 minimální zvolený kmitoet [Hz]
   p poet hlavních smr odraz v úhlu ±90° pi kmitotu  f0
Diplomová práce
Výpoet koeficientu Sn 
)  *  +  
    
kde    k
    *
Hloubka achet (ureno kvadratickou 
,)  )
-
    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  celá ást ísla *.
 modul ísla N; 0,1,2N-1
adou)
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ez difuzorem RPG 
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Ekonomické zhodnocení stavby 
Vypracovala:                 Bc. Jurková Romana 
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Pro piblinou hodnotu plánované stavby byly pouity veejn pístupná data výrobc
a dodavatel. Byly rovn pouity hodnoty cenových ukazatel pro rok 2013 [41]. A 
prmrné ceny dopravní a technické infrastruktury byly pejaty od veejných dat ústavu 
územního rozvoje [42]. 
Ceny výrobk a materiál jsou pouze orientaní a mohou se liit od skutených 
náklad pi výstavb. Do celkového rozpotu byly zahrnuty i przkumné práce a náklady na 
zaízení stavenit. Do celkové sumy byla zahrnuta i 10 %rezerva. 
SOUHRNNÝ ROZPOET 
P.. Název MJ Poet MJ K/MJ K celkem
I pozemek m2 4 515 0 0
II STAVEBNÍ ÁST 
     SO01 budova koly m3 15 682 4 474 70 163 728
     SO02 zpevnné plochy komunikací m2 965,9 259 274 837
   SO03 zpevnná plocha hit
     SO04 vodovodní pípojka m 46 4 700 216 200
     SO05 elektrická pípojka m 49,4 718 35 500
     SO06 kanalizaní pípojka m 48 4 950 237 600
     SO07 vsakovací systém 153 695
     SO08 oplocení pozemku(pletivo) m 186 72 13 392
      	 STAVEBNÍ ÁSTI   71 094 952
III PROVOZNÍ SOUBORY       0
IV PROJEKTOVÁ PRÁCE      0
V PR
ZKUMNÁ PRÁCE % 0,5   35 547
VI NÁKLADY NA UMÍSTNÍ STAVBY        
     zaízení stavenit % 2,3   1 635 183 
     provozní vlivy % 0   0
     územní vlivy % 0   0
VII REZERVA % 10   7 109 495
VIII OSTATNÍ         
      CENA CELKEM BEZ DPH 79 900 00
pzn. Cena pletiva za m na 1600mm výky 
Tab. P.27 Souhrnný rozpoet celé stavby 
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